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pjesshme për Shkallën e Magjistraturës
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ABSTRAKTI

Duke pasur parasysh veshtersit e këtij hulumtimi si: mungesa e burimeve, si dhe kufizime
të tjera të kësaj natyre imponuan që të dhënat e përdorura të mblidhen kryesisht përmes
literaturës, internetit, publikime të ndryshme nga institute për hulumtim raporte te
ndyshme si dhe intervista e realizuar me anë të pyetsorëve me disa nga NVM nga e cila
kemi marrë informata të cilat edhe i kemi përdorur në këtë hulumtim.
Finalizimi i këtij punimi do të mundëson edhe adresimin adekuat të vështirësive dhe
problemeve me të cilat ballafaqohen NVM , si dhe do të mundëson ofrimin e
rekomandimeve te masave adekuate per fillim te sukseshem te bizneseve duke krijuar
lehtësira dhe mbështetje për aktivitetet ekonomike të cilat i zhvillojnë ato me qëllim të
mbështetjes ekonomike dhe punësimit në përgjegjësi për gjeneratat e ardhshme.

Qëllimi themelor i këtij punimi kërkimor është diagnostifikimi i gjendjes aktuale të
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, identifikimi i problemeve, pengesave dhe
barrierave që ngulfasin zhvillimin e aktiviteteve të tyre, duke identifikuar njëkohësisht
nevojat dhe kërkesat e këtij komuniteti për përmirësimin e gjendjes, avancimin e
proceseve zhvillimore dhe zhvillimin e trendëve pozitive në aspektin strategjik
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TERMINOLOGJIA E SHKURTESAVE
NVM - Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme
BE

- Bashkimi Evropian

BEI

- Banka Evropiane e investimeve

FEI

- Fondi Evropian i Investimeve

ICT

- Teknologjinë e Informacionit dhe Komunikimit

KE

- Komisioni Evropian

GDP - Bruto Brodukti Vendor
BB

- Banka Botërore

FMN - Fondi Monetar Ndërkombëtarë
BPV - Bruto Produkti Vendor
ARBK - Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë
TVSH - Tatimi në Vlerën e Shtuar
QKB - Qendra Komunale e Biznesit
ATK - Administrata Tatimore e Kosovës
OBT - Organizata Botërore e Tregtisë
QK- Qeveria e Kosovës
BERZH-Banka Evropiane për Zhvillim dhe Rindërtim
ARBK - Agjencia për regjistrimin e bizneseve në Kosovë
MTI

- Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

IÇK

- Indeksin e Çmimeve të Konsumit në Kosovë

FDI

- Investimi Direkt i Huaj

KEK - Koorporata Energjetike e Kosovës
PTK - Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës
UE

- Unioni Evropian

IRJM - Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë
ESK - Enti i statistikave të Kosovës
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1.HYRJE
Zhvillimi ekonomikë është i krejtësishtë i ndër lidhur me funksionimin dhe operacionalzimin e
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Nga shumë autorë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme
konsiderohen si bazë e fortë e promovimit dhe shtytjes ekonomike sidomos në raste te
recesioneve ekonomike ku roli i NVM-se është i patjetërsueshëm. Kështu që, i gjithë procesi i
zhvillimit të aktivitetit biznesor të ndërmarrjeve biznesore është i lidhur ngushtë me mjedisin
ku ato operojnëdhe zhvillojnë aktivitetin e tyre biznesorë. Një rol të rëndësishum në zhvillimin
e krejt aktivitetit biznesor në një industri të caktuar ekonomike luajnë edhe politikat ekonomike
të hartuara nga qeveria që mundësojnë një funksionim normal të veprimtarisë biznesor. Po
ashtu, është tepër me rëndësi të theksohet fakti që ndërmarrjet e vogla dhe të mesme
nëekonominë botërore në përgjithësi si dhe në ekonominë e vendit tonë nëveqanti paraqet
shtyllën më të fortë të ekonomisë duke punësuar rreth 65% të fuqisë punëtore. Prandaj trajtimi
dhe studimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në vendin tonë është i një rëndësie kruciale
duke marrë për bazë faktin që paraqet një shtyllë shumë të rëndësishme të ekonomisë sonë. Për
më shumë kjo teme e merre rëndësinë e saj kur marrim për baze faktorët apo barrierat të cilat
ndikojnë në zhvillimin e ketyre bizneseve. Hulumtimi i barrierave të cilat ndikojnë në krijimin
e pengesave substanciale tëtë bërit biznes është vital për ruajtjen dhe zhvillimin e të gjithë
aktivitetit të shëndosh biznesor si dhe adresimin e sfidave me të cilat ballafaqohen bizneset në
këtë rrugë. Prandaj, studimi i barrierave të cilët ndikojnë drejtpërsëdrejti në krijimin e
pengesave të të bërit biznes do të jetë qëllimi thelbësorë i këtij punimi, ku i gjithe fokusi është
përqëndruar në adresimin dhe dhe diskutimin e barrierave të cilat paraqesin një kornizë të
problemeve në mjedisin biznesorë. Kështu që me qëllim të grumbullimit të të dhënave të cilat
do të na mundësonin të nxjerrim konkluzione lidhur me evidentimin, analizimin dhe studimin
e këtyre barrierave gjatë gjithë këtij procesi është përdorur metoda kuantitative e hulumtimit.
Për këtë punim është shfrytëzuar një mostër e gjerë prej 199 pyetësoreve në të gjithë territorin
e Kosovës.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1. Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme në Kosovë
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë motorët e krijimit të vendeve të reja të punës, janë forcë
lëvizëse drejt prosperitetit ekonomik.Zhvillimi i sektorit privat është konsideruar si një prioritet
për krijimin e një zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik, zvogëlimin e papunësisë etj. Edhe në
Kosovë funksionimi i NVM-ve luan rol të rëndësishëm në skemën e përgjithshme të zhvillimit
ekonomik. NVM-të përbëjnë rreth 65% të vendeve të punës në Republikën e Kosovës. Roli i
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme vërehet përmes ndikimit dhe kontributit të tyre në punësim
dhe në rritjen e bruto produktit vendor (GDP)[1].
Fjala ndërrmarrësi ( entreprenerur) daton që nga shekulli i dymbëdhjetë, ndersa lidhet me fjalën
”entreprenerur” , që do të thotë “ të bësh diqka ndryshe , të ndërrmarrësh, dhe të veprosh pak
më ndryshe” [2].
Do ti veçojmë disa definicione reflektuese për ndërrmarrësin:
Richard Cntillon ndërrmarrësin e shihte si aktivitet ekonomik në kushte të pa sigurisë, ndërsa
Jean Baptiste Seyn dërrmarrësin e shihte si një kombinues të sukseshëm të faktorëve të
prodhimit në një sistem harmonik, sistem ky në të cilin ndërrmarrësi gjërat i rrotullon dhe i
dezintegron.
PeterDrucker ndërrmarrësin e paraqet si biznes që organizohet dhe kryhet në mënyrë
sistematike dhe të efektshme. Ndërrmarrësinë e trajtojn si pjesë të aktiviteteve afariste dhe të
detyrave udhëheqëse, pjesë të menaxhmentit ndërrmarrës.
Thenë shkurt ndërrmarrësia si kulturë dhe koncepti i të menduarit ekonomik, paraqitet si një
resurs i rrallë si agjent i ndryshimeve shoqërore .
Ekonomia e Kosovës që nga viti 1999 ka qenë kryesisht e shtyrë nga ndihma ndërkombëtare,
sektori publik dhe remitancat ( BB, 2010). Roli i sektorit privat, e posaçërisht i NVM‐ve ka
qenë relativisht i dobët. Pavarësisht kësaj, Kosova është ende në fazën e tranzicionit ku ndërmarrësia dhe krijimi i bizneseve të vogla pritet të luaj rol thelbësor në rrugën drejt një ekonomie
të tregut të lirë dhe si rrjedhim edhe drejt zhvillimit dhe rritjes ekonomike.
Kosova vuan nga mosbilanci i pagesave ku importet dominojnë dukshëm eksportet. Kjo është
kryesisht për shkak të faktit që NVM‐të e Kosovës nuk janë konkurrente në nivel ndërkombëtar.
NVM‐të eksportuese tё dobëta, pengojnë kontributin e mëtutjeshëm të NVM‐ve në BPV (Bruto
Produktin Vendor), krijim të vendeve të punës dhe në rritje ekonomike[3]. Eksportet

6

dominohen nga metalet dhe mineralet bazë të prodhuara nga kompanitë e mëdha. Për shkak të
mjedisit jo të favorshëm për biznes dhe në mungesë të kulturës kreative tёndërmarrësisё,
Kosova ka mungesë të firmave inovative me rritje të shpejtë, të cilat janë kontribuuesit kryesor
në krijimin e vendeve të punës në ekonomitë e zhvilluara perëndimore.
Mbi 50% e të gjitha NVM‐ve operojnë në sektorin tregtar që karakterizohet me investime të
vogla dhe joproduktive[4]. Ky model i pasuar me qasjen kopjuese “edhe unë” të bizneseve të
reja, kufizon kapacitetin e sektorit të NVM‐ve për gjenerimin e vendeve të punës. Në kuptim
të zhvillimit të politikave, raporti “Indeksi i Politikave për NVM 2009" tregon se Kosova për
disa arsye të ndryshme, ende është në fazën e kompletimit të kërkesave themelore
institucionale, ligjore dhe rregullative që kanë të bëjnë me politikat e NVM‐ve.
Ballafaqimi me sfidën e integrimeve kërkon orientime të reja, ku çelës kryesor është indormata.
Ngjarje me rëndësi në internacionalizimin e NVM-ve kosovare që shënuan këtë periudhë: janë
përqafimi i parimeve themelore të Aktit Evropian për Biznese të vogla të cilat parime do të
mundësojnë integrimin më të lehtë të NVM-ve kosovare në Tregun e gjerë Evropian si dhe
kontributi kosovar në iniciativën për themelimin e Qendrës së Evropës Jug-Lindore për
ndërmarrësi me seli në Zagreb, e cila do të mundëson forma të integruara të zhvillimit të
ndërmarrësisë.
NVM-të kosovare duhet t’i zbulojnë përparësitë e zhvillimit të formave të reja të ndërmarrjeve
dhe të bashkimit të kapitaleve, gjë e cila do t’ua rrisë përparësitë konkurruese në tregjet rajonale
e më gjerë. Pa dyshim, ndër përparësitë kryesore për NVM-të, në Kosovë do të ishte dhe krijimi
i kontakteve të afërta me konsumatorët, duke pasur parasysh tregun e vogël dhe kulturën tonë
për biznes.
Vështirësitë që kanë produktet kosovare për të depërtuar në treg, tregojnë më së miri nevojën e
domosdoshme që kanë NVM-të kosovare për reforma në menaxhim e marketing dhe për një
sistem më të decentralizuar të vendimmarrjes.
Ato kanë nevojë për një shtrirje më të madhe regjionale, e këtë duhet ta përcjellë edhe ngritja e
nivelit të edukimit dhe trajnimeve. Për më tepër, duhet të punohet shumë në rritjen e pjesëmarrjes së produkteve kosovare në tregjet e shteteve fqinje dhe padyshim në tregjet e shteteve
të tjera të BE-së. Për shkak të nivelit relativisht të ulët të integrimit të Kosovës në ekonominë
globale dhe politikave të dobëta fiskale, ekonomia e saj ka qenë dukshëm e mbrojtur nga kriza
ekonomike globale. Ekonomia është rritur në vitin 2009 dhe ka vazhduar rritjen në vitin 2010.
Rritja ekonomike me të madhe ka qenë e shtyrë nga shpenzimet qeveritare, ndërsa bilanci
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tregtar i jashtëm ka mbetur i lartë (Raporti i Progresit i KE‐së për Kosovën për vitin 2010).
Bazuar në raportet e Bankës Botërore, një pjesë e madhe e progresit ekonomik të kohëve të
fundit ka qenë i bazuar në ndihmën e donatorëve dhe remitencat, të cilat nuk mund të jenë bazë
për strategji të qëndrueshme ekonomike.
Sa i përket vendeve të Evropës Juglindore, ato kanë kaluar nëpër krizën ekonomike ngjashëm
sikur vendet e eurozonës, e kjo si rezultat i nivelit të lartë të integrimit ekonomik të këtij rajoni
me shtetet e eurozonës. Gjatë viteve të krizës (me përjashtim të Shqipërisë e cila ka shënuar një
rritje ekonomike prej 3.3%) ekonomitë e të gjitha vendeve të Evropës Juglindore kanë pasur
rënie nga rritja më e lartë prej 5.8% (Kroacia) në atë më të ulët prej 0.8% në IRJM‐së . Edhe
viti 2010 nuk ka rezultuar me rritje pozitive në vendet e rajonit, ku Kroacia, Rumania dhe Mali
i Zi kanë vazhduar me rritje negative të BPV‐së (FMN 2010).
Përkundër rritjes ekonomike, niveli aktual i BPV‐së në Kosovë është 4.2 miliard euro, që është
dy herë më pak se Shqipëria dhe IRJM‐së dhe tri herë më pak se Bosnja dhe Hercegovina (FMN
2010). Varfëria mbetet problem në Kosovë. Bazuar në raportet e UNDP‐së, niveli i papunësisë
në Kosovë është rreth 43% kur 34% e njerëzve jetojnë në varfëri me më pak se 1,41 euro në
ditë. Tetëmbëdhjetë për qind jetojnë në varfëri të skajshme me më pak se 0.94cent në ditë.
Numri i hyrjeve të reja në tregun e punës është shumë i lartë në krahasim me vendet në rajon.
Vlerësohet se numri i të rinjve që hyjnë çdo vit në tregun e punës është i tillë që kërkohet së
paku një rritje reale ekonomike prej 7.0% vetëm për të filluar absorbimi i këtyre hyrjeve të reja
dhe për të kontribuar në uljen e numrit të madhe ekzistues të të papunëve. Sipas Raportit të
Progresit të KE‐së për Kosovën për vitin 2010, përkundër rritjes ekonomike, ekonomia nuk
është duke krijuar vende të mjaftueshme të punës për absorbimin e hyrjeve të reja dhe për të
ulur presionin ndaj tregut të punës. Pasi që një numër i madh i vendeve të reja të punës do të
krijohen nga NVM‐të, përmes krijimit të NVM‐ve të reja dhe rritjes së atyre ekzistuese atëherë
implementimi i suksesshëm i Strategjisë për NVM do të jetë kontribuuesi kryesor për rritjen
ekonomike në Kosovë[5]. Kosova ka popullatën më të re në Evropë. Më shumë se 70 për qind
e popullsisë së Kosovës është nën moshën 35 vjeçare dhe nëse investimet dhe reformat ofrojnë
trajnime dhe mundësi adekuate, ata mund të jenë shtytësit e zhvillimit ekonomik dhe politik të
Kosovës.
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2.2 Mjedisi i Biznesit dhe Korniza Ligjore për NVM‐të
Në Raportin e Progresit të KE‐së për Kosovën 2010 janë identifikuar tri barriera kryesore me
të cilat përballen bizneset në Kosovë. Barriera e parë ka të bëj me furnizim jo të qëndrueshëm
me energji elektrike dhe me ujë të cilat janë posaçërisht serioze për NVM‐të prodhuese.
Gjithashtu, si një prej barrierave kryesore për zhvillim të shpejtë të NVM‐ve është caktuar edhe
qasja e kufizuar në financa. Barriera e tretë është sundimi i pamjaftueshëm i ligjit, i cili ka
ndikim te të gjithë qytetarët e Kosovës. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, AMNVM‐ja (Agjencia për Mbështetjen e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme) dhe Qeveria e Kosovës në tërësi
kanë pranuar se për largimin e pengesave për investime të biznesit, rritje dhe krijim të vendeve
të punës nevojiten më shumë përpjekje në të gjitha nivelet e qeverisë dhe se thjeshtësimi i
administratës është çelës për promovimin e zhvillimit të sektorit të NVM‐ve. Kjo është posaçërisht e rëndësishme pasi që pengesat rregullative dhe legjislative duket se kanë ndikim më
të madh në NVM se sa në bizneset tjera. Sfida këtu është ndërtimi dhe integrimi i komponentëve
të reformës rregullative të iniciativave të ndryshme që janë në proces në lidhje me integrimet
evropiane, investimet dhe reformat ligjore dhe të konkurrencës.
Që nga viti 2008, janë bërë një numër i të arriturave kyçe të cilat kanë rezultuar në disa
përmirësim të mjedisit të biznesit për NVM‐të në Kosovë. Në pesë vitet e fundit (që nga koha
kur Kosova në shkurt të vitit 2008 shpalli pavarësinë) është bërë një reformë e madhe tatimore
dhe është bërë riorganizimi i arkëtimit të TVSH‐së përmes arkave fiskale, përkundër kundërshtimit të disa shoqatave të biznesit. Këta ishin tre hapat kryesorë në tentimet për uljen e shkallës
së informalitetit në sektorin e NVM‐ve dhe për të provuar përmirësimin e marrëdhënieve
ndërmjet komunitetit të biznesit dhe shtetit. Të hyrat tatimor janë rritur dukshëm për shkak të
uljes së shkallës tatimore nga 20% në 10% në kombinim me përmirësim të zbatimit të tyre,
zgjerimit të bazës tatimore dhe një riorganizim më të madh dhe më efikas të procesit të arkëtimit
të tatimeve.
Janë bërë disa përmirësime në çështjet ligjore dhe administrative dhe tani NVM‐të mund të
regjistrohen përmes pilot Qendrave Komunale të Biznesit (QKB) themeluar me përkrahjen e
Bankës Botërore. Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë (ARBK) duhet të punojë
në drejtim të regjistrimit online dhe të një numri të vetëm të regjistrimit për kompanitë të cilat
aplikojnë në të gjitha institucionet shtetërore siç janë: regjistri i biznesit, autoriteti tatimor dhe
fondi pensional, për të mundësuar zvogëlimin e numrit të hapave administrativë për regjistrim
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Marrëveshja për tregti preferenciale ndërmjet Kosovës dhe BE‐së ka skaduar në fund të vitit
2010. Mbetet të shihet nëse një përpjekje e përbashkët ndërmjet Qeverisë së Kosovës (QK‐së)
dhe partnerëve ndërkombëtarë do të rezultojë me përmirësim të qasjes së mallrave dhe
shërbimeve të Kosovës në tregjet ndërkombëtare dhe drejt anëtarësimit në Organizatën
Botërore të Tregtisë (OBT).
Paralelisht me objektivin qendror afatgjatë të Kosovës për anëtarësim në OBT, është me rëndësi
jetësore që komuniteti i NVM‐ve në Kosovë të përqendrohet në përmirësimin e qasjes në tregjet
rajonale të Shqipërisë, IRJM‐sё dhe Malit të Zi [6].
2.3 NVM-të në raport me punësimin në Kosovë
Një ekonomi e cila udhëhiqet nga sektori privat ka dëshmuar se është e aftë të gjenerojë dhe
rigjenerojë rritje ekonomike të një vendi, absorbim të fuqisë së re punëtore dhe zvogëlim të
varfërisë.
Në Republikën e Kosovës numri i banorëve sillet rreth 2 milion, popullsia aktive është rreth
1.200.000, për çdo vit në tregun e punës hyjnë rreth 30.000 punëkërkues, ndërsa mesatarisht
arrijnë të punësohen përafërsisht 6.000 punëtorë.

Tabela 1, Struktura e bizneseve sipas numrit të punëtorëv

Kategoritë sipas

Numri i bizneseve

Numri i punëtorëve

numrit të punëtorëve

(31.12.2013)

(31.12.2013)

1-9

102070

171393

10-49

1406

23380

50-249

221

22026

250 +

58

55658

Gjithsej

103755

272457

Burimi MTI-ARBK, 2013
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Shumica dominante e bizneseve të regjistruara janë mikro-ndërmarrje (1 - 9 punëtorë), po ashtu
edhe numri më i madh i të punësuarve është në këtë kategori të ndërmarrjeve, ku sipas numrit
të punëtoreve të regjistruar në ARBK në këtë kategori janë 171393 punëtorë apo 62.9%.
Në ndërmarrje të vogla janë të punësuar 23380 punëtorë apo 8.73 %, në ndërmarrje të mesme
janë të punësuar 22026 punëtorë apo 8.58 %, që do të thotë se vetëm në sektorin e Ndërmarrjeve
Mikro, të Vogla dhe të Mesme janë të punësuar gjithsej 216799 punëtorë që shprehur në përqindje përbëjnë 79.59 %[7].
Në ndërmarrje të mëdha (mbi 250 punëtorë) është një karakteristikë e veçantë, vlen të ceket se këtu
janë të regjistruara edhe ndërmarrjet shoqërore dhe publike (KEK, PTK etj.) dhe me gjithë këtë në
ndërmarrje të mëdha janë të punësuar 55658 punëtorë apo 20.42% e të punësuarve në bizneset e
regjistruara. Duke pas parasysh se në institucionet publike janë të punësuar 75 886 punëtorë, del se
Ndërmarrjet Mikro, të Vogla dhe të Mesme bëjnë pjesë me 62.24% në totalin e të punësuarve në
Kosovë.
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Figura 1: Numri i biznesevdhe të të punësuarve.
Burimi MTI-ARBK, 2013

Në mesatare, një zyrtar punësimi në Kosovë në vitin 2013 është dashur të kujdeset për 1842 të
papunë, kjo është më shumë se 12 herë, sesa mesatarja evropiane.
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Sa u përket sektorëve ekonomikë, kërkesa në sektorin terciar (shërbimet) ka pasur rritje deri në
62%, derisa sektori sekondar (prodhimi) akoma mbulon 28% të të gjitha vendeve të lira, ndërsa
sektori primar mbulon me 10% të të gjitha vendeve të lira. Së paku 6787 të papunë kanë gjetur
punë përmes ndërmjetësimit nga shërbimet e punësimit në vitin 2010, duke përfaqësuar kështu
një rënie prej më shumë se -6.1%,krahasuar me vitin 2009, si dhe një shkallë punësimi prej 2%
(duke pësuar rënie kështu prej 2.1% nga viti 2009).
2.4 Dimensioni Rajonal i regjistrimit të bizneseve
Sa i përket dimensionit rajonal për nga numri i bizneseve, në këtë rast Republikën e Kosovës
është ndarë në pesë rajone (rajoni i Prishtinës, rajoni i Pejës, rajoni i Prizrenit, rajoni i Mitrovicës, rajoni i Gjilanit). Në grafikun në vazhdim shihet qartë se numri i bizneseve për rajone
të regjistruara në Kosovë, ku regjioni i Prishtinës krahasuar me regjionet tjera mbizotëron me
numrin më të madh të bizneseve të regjistruara, më gjithsej 34114 ndërmarrje apo shprehur në
përqindje 36,74% e totalit të regjistrimit të bizneseve pas rajonit të Prishtinës radhitet rajoni i
Gjilanit më gjithsej 21513 apo 20.73 % ndërsa me numër më të vogël të bizneseve të regjistruar
radhitet rajoni i Mitrovicës me gjithsej 11099 ndërmarrje apo shprehur në përqindje 10.70%.
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Figura 2: Numri i bizneseve te regjistruara në Kosovë sipas Rajoneve.
Burimi MTI-ARBK, 2011
2.5 Hyrja dhe dalja nga tregu
Një aspekt i rëndësishëm për t’u shqyrtuar është edhe gjendja e hyrjes dhe daljes nga tregu i
bizneseve, përkatësisht regjistrimi dhe shuarja e tyre. Shqyrtimi i regjistrimeve dhe shuarjeve
është tregues i
ecurisë së zhvillimit të bizneseve në periudha të ndryshme. Të dhënat e regjistrimeve që janë
bërë brenda vitit si dhe shuarjet që janë bërë brenda vitit do t’i paraqesim në tabelën në vazhdim.
Tabela tregon këto të dhëna që nga viti 2001 e deri me 2013. (31 dhjetor).
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Tabela 2: Të dhënat mbi Regjistrimin dhe shuarjen e biznesev2001-31.12.2013)

Regjistrimet

Shuarja

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

10530

14318

2160

6460

11078

5189

4938

6692

6428

6398

7879

9592

9421

2

995

1228

1497

1508

1308

1019

1151

1373

964

1107

1600

Burimi: MTI – ARBK., 2014

Bazuar në të dhënat e Agjencisë së Regjistrimit të bizneseve, tabela e mësipërme tregon se në
vitin 2001 kemi pasur një regjistrim të bizneseve në total prej 10530. Ndërsa në vitin 2002
vërehet një rritje e regjistrimit që kap shifrën prej 14318 biznese të reja dhe në këto vite kemi
vetëm dy shuarje te bizneseve.
Sa i përket vitit 2003, në raport me vitet paraprake kemi një rënie të regjistrimit të numrit të
bizneseve për shkak se atë vit është bërë regjistrimi i bizneseve nga të përkohshmet në të
përhershme dhe ndërrimi i certifikatave nga ato të përkohshme - në ato të përhershme ka bërë
që edhe regjistrimi i bizneseve të reja të bije, ku janë regjistrime të reja gjithsej 2160 biznese.
Pastaj në vitin 2004 sërish fillon një lindje-rritje e dukshme e numrit të bizneseve të reja, ku
janë te regjistruara 6460 biznese te reja. Derisa vërejmë se në tri vitet e fundit kemi një rritje të
lehtë të regjistrimeve të bizneseve të reja[8].
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Figura 3: Regjistrimi (lindja) dhe shuarja e bizneseve 2000-2013
Burimi:MTI-ARBK, 2014

Sipas Administratës Tatimore të Republikës së Kosovës (ATK-së), deri në shtator të vitit 2010
numri i bizneseve të cilat janë pajisur me numër fiskal është 61.114, prej tyre 55.193 janë dhënë
për biznese ndërsa 5.921 për persona fizik. Deri në shtator të vitit 2013 janë fiskalizuar 4.045
tatimpagues (B-MVM) me gjithsej 5.538 pajisje elektronike fiskale.
Qeveria e Republikës së Kosovës ka shpallur kompetente 2 kompani të vetme për shitjen e
pajisjeve elektronike fiskale, kompanitë Geokos dhe Dukagjini. Kështu për të hapur një biznes
të ri në Kosovë nevojitet të kalohet nëpër 9 procedura të cilat zgjasin rreth 51 ditë punë dhe
kushtojnë rreth 43% të të hyrave/kokë banori.
Qeveria e Kosovës, si metodë për luftimin e sektorit jo-formal por edhe luftimit të korrupsionit
në vitin 2009 filloi zbatimin e projektit të instalimit të arkave fiskale, i cili proces u karakterizua
me probleme të shumta. Vetë Qeveria e Kosovës duke u dhënë leje vetëm 2 kompanive hapi
rrugë për
monopolizimin e tregut, e cila solli në rritjen e mëtutjeshme të pakënaqësisë së bizneseve për
shkak të çmimit tejet të lartë.
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3. METODOLOGJIA
Gjatë këtij Punimi janë përdorur metoda bashkëkohore siç janë: metoda e analizës së të dhënave
ku do të bëhet mbledhja e literaturës profesionale dhe shkencore, publikimeve dhe artikujve të
ndryshëm shkencorë dhe studimorë ku do të pajisemi me njohuri dhe informacione të shumta
në mënyre që të bëhet zgjidhja e problemit nga kjo fushë e hulumtimit. Po ashtu në hulumtim
do të përdoret edhe metoda hulumtuese, duke përdorur si instrument kërkimor pyetësorin
anketues. Gjithashtu do të përdoret dhe metoda krahasuese ku do të mundësojë analizën e
problemeve nga këndvështrimi kohor dhe hapësinor të NVM-ve në Kosovë. Përmes
Kriter themelor për zgjedhjen e ndërmarrjeve për anketim ka qenë përqendrimi në ndërmarrjet
me status të NVM-ve. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë klasifikuar në tri grupe sipas
kritereve që zbaton Unioni Evropian (UE) për NVM-të, dhe atë:
a) Mikro-ndërmarrje, ndërmarrjet që punësojnë deri në 9 punëtorë;
b) Ndërmarrje të vogla, ndërmarrjet që punësojnë nga 10-49 punëtorë; dhe
c) Ndërmarrje të mesme, ndërmarrjet që punësojnë 50-249 punëtorë.
3.1 Qëllimet e hulumtimit
Qëllimi themelor i kësaj teme është diagnostikimi i gjendjes aktuale të ndërmarrjeve të vogla
dhe të mesme, dhe identifikimi i problemeve, pengesave, dhe barrierave që ngufasin zhvillimin
e aktivitetit të tyre, duke identifikuar njëkohësisht edhe nevojat dhe kërkesat e këtij komuniteti
për përmirësimin e gjendjes, avancimin e proceseve zhvillimore dhe zhvillimin e trendëve
pozitive në aspektin strategjik. Prandaj, si qëllime specifike të temës numërojmë këto:
•

Pasqyrën aktuale të tyre në raport me Aktin Evropian

•

Të arriturat dhe ngecjet e tyre

•

Barrierat me të cilat ballafaqohen ndërmarrjet e vogla dhe të mesme

•

Analiza dhe rekomandimet konkrete për përmirësimin e gjendjes aktuale

•

Sfidat me të cilat përballen NVM dhe procesi i integrimit evropian, respektivisht kriteret që duhet të plotësojnë NVM-të që të jenë konkurrente në treg.

3.2 Kontributi shkencor-praktik i hulumtimit
Ky studim do të jetë një kontribut shkencor për të parë, analizuar, krahasuar dhe vlerësuar parametrat ekonomikë në Kosovë në aspektin e ndërmarrjeve, do të shërbejë si ndihmesë për të
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detektuar vështirësitë e NVM-ve në Kosovë, kushtet dhe detyrimet e tyre ndaj Aktit Evropian,
si dokument unik dhe bazik, për të dhënë sqarimet dhe rekomandimet duke aktualizuar në
nivelin universitar këtë temë dhe duke iu mundësuar institucioneve relevante që ta kenë atë si
një pasqyrë që do të ndihmojë në qasjen dhe hartimin e ndonjë projekti eventual që ka të bëjë
me këtë fushë. Po ashtu punimi mund të ketë një shërbim shtesë dhe mund të gjejë zbatim në
nivelin studimor, duke u mundësuar studentëve dhe të gjithë të interesuarve që të kenë një ide
dhe pasqyrë të përgjithshme për NVM-të duke pasur parasysh faktin se informatat dhe
publikimet në këtë fushë nuk janë të bollshme.
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4. DEFINIMI I PROBLEMIT
Në bazë të hulumtimeve periodike që i bënë Agjencia për Mbështetje të Ndërmarrjeve të Vogla
dhe të Mesme, si dhe në bazë të hulumtimeve që i kanë bërë institucionet tjera si ato vendore
ashtu edhe ndërkombëtare, gjithashtu dhe në bazë të hulumtimit tim personal ekziston një
pajtueshmëri e gjerë mes të gjithëve, se barrierat janë të shumta dhe të natyrave të ndryshme.
Agjencia për Mbështetje të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, për një kohë të gjatë ka arrit
që të sistemojë dhe adresojë barrierat kryesore të cilat për vite të tëra adresohen nga sektori i
NVM-ve në Kosovë, nga përfaqësues të biznesit dhe autoritete publike shkencore, akademike
dhe politike. Më poshtë po sjellim një gamë të gjerë të këtyre barrierave të cilat duhet
prioritetizuar me rastin e zgjidhjes së tyre:

4.1.Barrierat e paraqitura për nvm-të në kosovë
1. Faktorët makroekonomik
2. Mungesa e energjisë elektrike
3. Kamatat e larta
4. Taksat dhe tatimet e larta
5. Situatat ekonomike në përgjithësi
6. Konkurrenca jo lojale
7. Infrastruktura
8. Sundimi i Ligjit
9. Doganat
10. Qasja në Financa etj.
4.2 Faktorët makroekonomikë:
4.2.1 Stabiliteti makroekonomik
Treguesit makroekonomikë sugjerojnë se ekonomia e Kosovës gjatë vitit 2010 ka shënuar ecuri
pozitive. Më saktësisht, gjatë vitit 2010, ekonomia e Kosovës është vlerësuar të ketë shënuar
një rritje vjetore prej 4.0% krahasuar me vitin 2009, e cila vjen si rrjedhojë e rritjes se kërkesës
së jashtme e po ashtu edhe asaj të brendshme.
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Duke u bazuar në të dhënat e importit dhe të kreditimit nga ana e sektorit financiar, investimet
private janë vlerësuar të kenë rënë me 0.9%. Përkundër kësaj, kontributi i sektorit publik në
kërkesën agregate ka vazhduar te jetë pozitiv [9]. Më saktësisht, ndikimi i shpenzimeve kapitale
në investimet totale ka qenë shumë më i rëndësishëm se vitin e kaluar duke shënuar një rritje
prej 13.7%, e që kanë ndikuar që investimet totale të rriten me 4.1% krahasuar me vitin 2009.
Luhatja e çmimeve botërore të ushqimit dhe naftës është reflektuar pothuajse drejtpërdrejt edhe
në Indeksin e Çmimeve të Konsumit në Kosovë (IÇK).
Për më shumë, IÇK gjatë vitit 2010 ka shënuar një rritje mesatare vjetore prej 3.5% e ndikuar
kryesisht nga rritja e çmimeve të bukës dhe naftës, sidomos gjatë gjysmë-vjetorit të dytë të po
këtij viti.
Kriza ndërkombëtare ekonomike dhe financiare ka pasur ndikim të kufizuar edhe në ekonominë e Kosovës. Ndikimi më i madh ka qenë rënia e remitancave dhe rënia e kërkesës së jashtme
dhe çmimeve për eksportet kryesore të Kosovës.
Rritja e vërtetë e GDP-së u ngadalësua nga 5.4% sa ishte në vitin 2008 në 4.0% në vitin 2009.
Në vitin 2008, rritja ndodhi si rrjedhojë e investimeve të qeverisë dhe konsumit privat. Megjithatë, në vitin 2009 dhe në pjesën e parë të vitit 2010, rritja ishte pothuajse në tërësi e ndikuar
nga investimi dhe konsumi qeveritar. Rritja e konsumit privat ra në 2.1% në vitin 2009, ndërsa
konsumi i qeverisë u rrit për 16.4%. Sido që të jetë, pjesëmarrja e tyre në GDP ka mbetur
pothuajse e pandryshuar, në afër 95%, përkatësisht 18%[10]. Pas më shumë se dyfishimit në
vitin 2008, investimi i qeverisë vazhdoi me rritje prej mbi 30% duke arritur rreth 10% të GDPsë, derisa investimet private u rivitalizuan nga rënia në vitin paraprak me rritje reale për 5.0%
në vitin 2009. Sektori i donatorëve vazhdoi me rënie të pjesëmarrjes në ekonomi. Importi i
mallrave dhe shërbimeve ka shënuar rritje reale prej 3.5% ndërsa ka shënuar rënie nominale
për shkak të efektit të fuqishëm të çmimeve.
Eksportimi i mallrave ka filluar të rritet në pjesën e fundit të vitit 2009 duke iu falënderuar
rihapjes së linjës së dytë të prodhimit të Ferronikelit, minierave të plumbit dhe zinkut dhe
kompanisë përpunuese, i cilinjëherit është eksportuesi më i madhnë Republikën e Kosovës[11].
Puna vazhdon të jetë pika më e rëndësishme e eksportit të Kosovës e cila krijon të hyra nga
remitancat duke financuar një pjesë të madhe të konsumit të brendshëm. Informatat rreth tregut
të punës mbesin të pakta dhe mbizotërojnë dyshime rreth saktësisë së tyre. Për më tepër, të
dhënat zyrtare nuk japin një pamje të qartë të tregut të punës për shkak të numrit të madh të
punësimit joformal. Intervali kohor ndërmjet dy publikimeve të të dhënave të anketës së fuqisë
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punëtore dhe periudhës raportuese është shkurtuar dhe anketa e fundit, që mbulon vitin 2009,
është publikuar në korrik 2010. Ka pasur disa zhvillime pozitive si rritja e shkallës së
pjesëmarrjes dhe punësimit. Megjithatë, shkalla e punësimit ishte vetëm 26% dhe papunësia
afatgjata dhe tek rinia mbetet shumë e lartë me 73% dhe 82% të të gjithë të papunëve.
4.3 Energjia elektrike dhe NVM-të në Republikën e Kosovës
Barrierat dhe pengesat me të cilat përballen bizneset gjatë zhvillimit të aktivitetit të tyre ditore
përbëjnë aspekte të ndryshme dhe janë të lloj-llojshme. Ndër vështirësitë më të shpeshta me të
cilat ballafaqohen bizneset në aktivitetin e tyre ditore operacionale është rryma elektrike,
infrastruktura e keqe, konkurrenca jo lojale, mungesa e sundimit të ligjit, si dhe niveli i lartë i
taksave.
Një nga kushtet esenciale për funksionimin normal të NVM-ve është furnizimi i bollshëm me
energji elektrike. Mungesa e furnizimit me energji elektrike ka penguar në masë të madhe
konkurrencën e ekonomisë kosovare. Pothuajse të gjitha anketat e bëra me biznese kanë
identifikuar furnizimin e pasigurt të energjisë elektrike si njërën prej pengesave kryesore në
zhvillimin e tyre. Republika e Kosovës ballafaqohet me reduktime të rrymës, përderisa qëndron
në rezervat e treta të linjitit në Evropë.
Në rajon ku ka rritje të kërkesës për energji elektrike në dritën e mungesës së furnizimit, Kosova
mundet së paku të prodhojë energji për vetveten. Faturimi dhe inkasimi janë ende shumë të
ulëta. Korporata energjetike e Kosovës, KEK, mesatarisht inkason përafërsisht 65% prej
energjisë që prodhon që ka rezultuar me një humbje prej rreth 36 milionë eurosh. Humbjet e
shkaktuara si pasojë e kësaj barten tek konsumatorët. Gjendja e tanishme është veçanërisht e
çuditshme duke marrë parasysh faktin se Kosova dikur ka qenë eksportuese e energjisë
elektrike. Kosova mund të mos ketë resurse të naftës ose gazit natyror, por ajo ka rezerva të
mëdha të linjitit - një lloj i thëngjillit që përdoret kryesisht për prodhimin e energjisë elektrike.
Prandaj, ekziston potenciali që ajo sërish të eksportojë energji, por mungojnë kapacitetet për
një gjë të tillë[12].
Ekziston një numër i madh i humbjeve teknike në rrjet sepse ka pasur pak investime në rrjetin
e transmetimit. Dy termocentralet Kosova A (mbi 45 vjet) dhe Kosova B (më se 20 vjet) nuk
mund t’i plotësojnë nevojat e konsumatorëve. Ato kanë nevojë permanente për riparime dhe
shuarjet e shpeshta janë duke shkaktuar edhe më shumë reduktime të rrymës.
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Gjatë sezonit më kulminant në dimër, KEK‐u detyrohet të importojë energji elektrike të shtrenjtë, të paguar me subvencione nga buxheti i Kosovës. KEK‐u po ashtu ballafaqohet me
shumë reforma qeverisëse [13].Kosova më në fund ka bërë progres në harmonizimin ligjor dhe
është përpjekur të harmonizojë nevojat për të plotësuar obligimet nga Traktati i Komunitetit të
Energjisë me tërheqjen e investitorëve privatë.
Mbesin sfida të mëdha për t’u adresuar në lidhje me implementimin e ligjeve dhe politikave të
energjisë, duke përfshirë zbatimin e pagesave të rrymës, menaxhimin e kërkesës duke harmonizuar tarifat me koston dhe krijimin e kushteve për investime të jashtme në industrinë e
energjisë së Kosovës si bazë për zhvillim ekonomik.
4.4 Kamatat dhe Zhvillimi i NVM-ve
Kamatat e larta mund të vlerësohen që janë njëra ndër barrierat që çojnë në vështirësi të mëdha
dhe të cilat mund të jenë si faktorë kontribues në falimentimin apo krijimin e vështirësive të
shumë ndërmarrjeve, qofshin ato të mesme, të vogla apo edhe të mëdha.
Aktiviteti i kredive ka vazhduar të rritet në vitin 2009, edhe pse më ngadalshëm në krahasim
me vitet e kaluara. Huat e sektorit bankar janë rritur nominalisht me 8.9% për të arritur një të
tretën e GDP-së në vitin 2009 dhe janë rritur në 11.3% (vit pas viti) deri në fund të gushtit.
Ndërsa kreditë për ekonomi familjare janë përshpejtuar në 28.5%. Si rezultat, struktura e kredisë ka ndryshuar dhe pjesëmarrja e kredisë te ekonomitë familjare është rritur në kurriz të
korporatave tjera jofinanciare, pjesëmarrja e të cilave është ulur për më shumë se 3%, pra nën
70%. Niveli i ulët i prodhimit dhe varësia e lartë e ekonomisë së Kosovës nga importi janë
reflektuar në distribuimin sektorial të huave për ndërmarrjet private.
Nga institucionet kreditore bankat komerciale që veprojnë në Kosovë vazhdojnë të operojnë
me kamata të kredive tejet të larta edhe për kundër fitimit të lartë që disa nga to e realizojnë
brenda vitit, ato prapëseprapë nuk i ulin kamatat. Përderisa në vendet e rajonit normat e interesit
po vazhdojnë stagnim, këto norma në Kosovë po vazhdojnë me trendin e rritjes. Kështu ,
Shqipëria në vitin 2010 shënoi normën mesatare të interesit 12.7%, e që është më e ultë se ajo
e nje viti më parë, që ishte 13.2%. Në Serbi normat e interesit u ulën nga 18% në 11%. Në
Malin e Zi stagnuan në 9.2% dhe në Maqedoni me 10.2%.Ndryshe ProcreditBank ka pasur një
fitim prej 20 milionë e 828 mijë euro gjatë vitit 2010, RaiffiesenBank një fitim prej 11 milion
e 338 mijë euro, NLB Prishtina 4 milionë e 36 mijë euro, Banka Ekonomike ka realizuar fitim
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prej 612 mijë euro, Banka Kombëtare Tregtare 442 mijë euro, Banka Private për Biznes 304
mijë euro, TEB Banka 264 mijë euro dhe Komercijalna Banka 3 mijë euro.
Kurse depozitat në bankat e Kosovës janë shumë të larta. ProcreditBank ka depozita prej 666
milionë e 546 mijë euro, RaiffeisenBank 548 milionë e 104 mijë euro, NLB Prishtina 293
milionë 461 mijë euro, TEB Banka 147 milionë e 985 mijë euro, Banka Ekonomike 111
milionë e 338 mijë euro, Banka Private për Biznes 88 milionë e 487 mijë euro, Banka
Kombëtare Tregtare 45 milionë e 892 mijë euro dhe Komercijalna Banka 29 milionë e 951 mijë
euro [14].Që do të thotë se kjo rrëzon arsyetimin e bankave që thonë së kamatat janë të larta për
shkak të sigurisë apo arsyeve tjera.
4.5 Infrastruktura dhe zhvillimi i NVM-ve
Duke pasur parasysh ndikimin e infrastrukturës në lehtësimin e punës së NVM-ve gjatë vitit të
kaluar në fushën etransportit rrugor ka filluar dhe është duke u realizuar sipas dinamikës së
paraparë, një nga projektet më të rëndësishme nacionale R7, me aspirata për t’iu bashkuar
rrjetitregjional të rrugëve. Përveç kësaj është punuar në përmirësimin e përgjithshëm tëinfrastrukturës rrugore dhe mirëmbajtjes së asaj ekzistuese. Në drejtim tëbashkëpunimit
ndërkombëtar, në fushën transportit të udhëtarëve dhe mallrave,marrëveshje janë nënshkruar
nga Ministria e Transportit, Postës dhe Telekomunikacionit (MTPT) me Turqinë dhe Belgjikën.Në sferën e transportit hekurudhor janë shënuar rezultate pozitive financiare, si rezultati
rritjes së fluksit të shkëmbimit tregtar nga eksportuesi më i madh i nikelit në Kosovë,Ferronikeli.Edhe në fushën e transportit ajror është shënuar progres i konsiderueshëm sidomos sa
ipërket ndërmarrjes së të gjitha hapave nga AAC-ja për implementimin e fazës së parëkalimtare
të Marrëveshjes Evropiane për një Zonë të Përbashkët të Aviacionit (ECAA).Është arritur të
harmonizohet në një shkallë të lartë legjislacioni vendor me atë të BE-sënë sferën e menaxhimit
të trafikut ajror.
Ndërkaq, si rezultat i politikave liberale të Qeverisë së Kosovës për hyrje të kompanive ajrore
në treg gjatë periudhës janar - dhjetor 2010, qarkullimi i udhëtarëve në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari” është rritur për 9.5 % krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit
të kaluar. Përveç zhvillimeve pozitive të realizuara në sektorin e transportit gjatë vitit 2010,
është mëse e qartë se sfidë për Qeverinë e Kosovës do të jetë gjetja e burimeve alternative
financiare për vazhdimin e ndërtimit të R7 e cila nuk do të ndikonte në reduktimin e investimeve
në fushat tjera të zhvillimit ekonomik, duke përfshirë edhe mirëmbajtjen e 32/127 rrugëve
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ekzistuese. Po ashtu edhe hekurudhat e Kosovës ende përballen me nevojën e ngritjes së
kapaciteteve profesionale e teknike dhe rritjes së pavarësisë menaxheriale. Megjithatë, ky plan
parasheh aktivitete konkrete lartpërmendura. Qeveria e Kosovës do të vazhdoj me realizimin
e projektit R718 si dhe me përmirësimin e gjithëmbarshëm të infrastrukturës rrugore dhe
mirëmbajtjen e tyre. Në kuadër të bashkëpunimit rajonal në fushën e transportit të udhëtarëve
dhe mallrave planifikohet nënshkrimi i marrëveshjeve me Shqipërinë dhe Malin e Zi dhe
marrëveshjeve tjera bilaterale me shtetet e rajonit e më gjerë.
4.6 Ekonomia informale në Republikën e Kosovës
Një pengesë e madhe në rritjen e të hyrave të buxhetit është përhapja e ekonomisë Joformale.
Republikës së Kosovës i nevojitet një sistem financiar i besueshëm si dhe një ekonomi tregu e
qëndrueshme dhe funksionale. Për këtë arsye është e rëndësishme që të gjenden metoda
efektive për të parandaluar ekonominë joformale.
Republika e Kosovës aktualisht ballafaqohet me shumë sfida ekonomike. Ajo ka shkallën më
të lartë të papunësisë dhe varfërisë në rajon. Në harkun kohor të disa viteve të fundit, rritja
mesatare e produktit vendor bruto ka qenë nën mesataren rajonale.
Shqetësim ka qenë dhe është papunësia e madhe, e vlerësuar të jetë diku rreth 30-40%, me rreth
40% të fuqisë punëtore të pakualifikuar. Kostoja e fuqisë punëtore pretendohet të jetë e lartë
për shkak të produktivitetit të ulët të punës dhe burimeve alternative të të ardhurave të cilat janë
të larta. Të hyrat për frymë konsiderohen të jenë më të ulëtat në rajon dhe si rrjedhojë kjo
shoqërohet me shkallë të lartë të varfërisë [15].
Autorë dhe publikime të ndryshëm kanë përllogaritur se ekonomia joformale e Kosovës vlerësohet të jetë në mes të 40% - 60%, duke përdorë tregues sikurse janë numri i të punësuarve në
ekonominë formale dhe joformale, numri i ndërmarrjeve të cilat punojnë në lëmin formal dhe
joformal si dhe shifrat krahasuese të shteteve tjera.
Vlerësimi i shkallës së ekonomisë joformale të Kosovës nuk është i lehtë. Problemi nuk është
tek mungesa e të dhënave përkatëse por tek përputhshmëria e të dhënave në mes të burimeve
të ndryshme sikurse është Enti Statistikor i Kosovës-ESK dhe burimet tjera vendore dhe
ndërkombëtare.
Sidoqoftë, ekonomia joformale, me pasojat e saj për sa i përket evazionit tatimor, çrregullimit
të tregut të punës dhe konkurrencës së padrejtë, është një çështje e rëndësishme në Republikën
e Kosovës, sikurse është edhe në ekonomitë tjera në tranzicion. Në fund të fundit, parandalimi
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i ekonomisë joformale është një sfidë ndërkombëtare sepse ajo dobëson infrastrukturën e
shoqërisë; prandaj, e tërë shoqëria duhet të informohet për shtrirjen dhe ndikimin e saj. Është
vështirë të ndryshohen qëndrimet kur nuk ka njohuri dhe pa kuptuar këtë fenomen është shumë
e vështirë që të ushtrohen masat e nevojshme për t’iu qasur këtij problemi shoqëror. Si pasojë,
edukimi i palëve përkatëse për këtë problem shoqëror është gjëja më e rëndësishme në luftën
kundër ekonomisë së hirtë dhe të zezë [16].
Parandalimi i ekonomisë joformale, korrupsionit dhe formave tjera të ekonomisë së zezë dhe
të hirtë, janë pjesë themelore e prioriteteve të politikave qeveritare. Kjo do të thotë se qeveria
do të ndërmarrë masa të prera për të zvogëluar ndikimin e këtij problemi shoqëror në mënyrë
që të:
•

Përmirësojë klimën për biznese dhe investime;

•

Joshë dhe inkurajojë investimet private kombëtare dhe ndërkombëtare

•

Sigurojë përfshirjen e sektorit privat në procesin reformues;

•

Zvogëlojë çrregullimin e tregut të fuqisë punëtore dhe konkurrencën e padrejtë;

•

Zhvillojë një sektor të fuqishëm sipërmarrës dhe ndërtojë një ekonomi tregu me funksionim të mirë;

•

Sigurojë zhvillimin dhe qëndrueshmërinë e strukturave bazë të shoqërisë siç janë arsimi, kujdesi shëndetësor, rendi publik/siguria, rrjeti i transportit dhe siguria sociale; dhe

•

Luftojë korrupsionin dhe krimet e tjera serioze të organizuara.

4.7 Shtrirja dhe ndikimi i ekonomisë joformale në Kosovë
përditshme Ekonomia joformale e çrregullon ashpër konkurrencën e drejtë dhe e zvogëlon
konkurrencën midis ndërmarrjeve. Kostoja e prodhimit të ndërmarrjeve që mundohen t’i
shmangen aktiviteteve joformale vjen në rritje për shkak të kostove të grumbullimit joadekuat
të tatimeve që si fenomen çon në nivele tatimore të larta. Në këto kushte përdorimi i kontratave
joformale të punës dhe evazioni sistematik i kontributeve të sigurimeve sociale kthehet në një
praktikë të që e dobëson mbrojtjen e punonjësve dhe i zvogëlon përfitimet e tyre sociale. Kjo
natyrisht i çrregullon qasjet e përgjithshme në shoqëri dhe shpie në prirjen për shmangien nga
tatimet. Jo formaliteti po ashtu dobëson besueshmërinë e sistemit financiar. Nën-deklarimet e
fitimeve vështirësojnë besimin në mes të ndërmarrjeve dhe bankave, që çon në një treg joefikas
të kredive i cili dekurajon edhe investimet nga ndërmarrjet e huaja.
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Projekti i financuar nga BE “Fuqizimi i kapaciteteve kosovare për të luftuar pastrimin e parave
dhe korrupsionin” i menaxhuar nga Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian ka kryer një studim mbi Shtrirjen dhe parandalimin e ekonomisë së paligjshme dhe pastrimit të parave në
Kosovë në shtator 2007.Bazuar në metodat e tërthorta makro ekonomike të përdorura në
studim, është vlerësuar seniveli i ekonomisë joformalenë Kosovë është 26.67% deri në 34.75%
të prodhimit vendor bruto për periudhën 2004-2006[17]. Në vlerë absolute, ekonomia
joformale arrin nga 605 në 793 milion euro në vit. Ekonomia e hirtë joformale kap vlerën prej
519 gjer në 694 milion euro dhe ekonomia e zezë joformale nga 79 gjer në 107 milion euro në
vit.
Bazuar në këto vlerësime, shkalla minimale e humbjeve financiare për Kosovën nga mos veprimi në pajtim me legjislacionin tatimor dhe rregulloret e tjera të ngjashme, gjatë 2004-2006,
është vlerësuar të jetë së paku 115-133 milion euro, prej të cilave pothuajse 50% vinë nga
shmangiet tatimore dhe pjesa tjetër nga evazioni fiskal për shkak të kontrabandës. Këto shuma
janë më të vogla se sa ato të ofruara në disa studime dhe vlerësime tjera, sepse Ekipi i projektit
të BE-së është mbështetur vetëm në shkallën minimale të të hyrave joformale të ekonomive
shtëpiake.
4.8 Prokurimi Publik në Republikën e Kosovës
Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të dhënat për prokurimet publike në vitin 2010, në bazë
të të dhënave të Komisionit Rregullativ të Prokurimit publik.
Në bazë të tabelës mund të shohim se gjatë vitit 2010 janë kryer gjithsej 8723 prokurime
publike, ku 5567 janë kontrata me vlerë nën 10000 Euro, derisa janë kryer 3236
prokurime publike me vlerë prej më shumë se 10,000 Euro. Shuma totale e kontratave që
janë nënshkruar nga prokurimet publike është 1,131,344,912.60 €.[18]

Tabela 3.Qasjanëprokuriminpublikegjate vitit 2010
Nr.

Lloji i Kontratave Numri i Kontratave Shuma Totale Kontratave(€)
0-10000 €

5567

27,600.393.61
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+10000 €

3236

1,103,744,519.20

Totali

8723

1,131,344,912.60

Burimi MTI-ARBK, 2011

Megjithëkëtë prokurimet publike në Kosovë ende nuk mundësojnë një qasje të barabartë të
bizneseve sipas madhësisë edhe në rastin kur prokurimet janë të shumave të vogla apo edhe
punëve të vogla. Bizneset e vogla për shkak të kritereve shpesh të ashpra shpesh herë të
panevojshme mbesin jashtë këtij procesi.Në të dhënat e lartë shënuara shihet se burime të vetme
të mundshme të prokurimeve publike për bizneset e vogla janë kategoria e kuotimeve deri në
10,000.00 € ku në të shumtën e rasteve në mënyrë të barabartë mund të aplikojnë edhe bizneset
e voglat edhe pse këto lloj prokurim shpesh janë përfolur si burime potenciale të aferave
korruptive.
Ndryshimi dhe plotësimi i ligjit mbi Prokurimet publike në Kosovë i cili do të garanton implementimin e Kodit Evropian të Praktikave më të Mira që lehtëson qasjen e NVM-ve në Kontratat
Publike të Prokurimit e që lidhet me parimin e –V- të Aktit Evropian për Ndërmarrje të Vogla.
Legjislacioni i prokurimit ende nuk është në përputhje me standardet evropiane. Kosova ka
punë për të bërë në kompletimin dhe përmirësimin e kornizës ligjore në fushën e prokurimit
publik. Veçanërisht, ligji për partneritete publiko-private dhe koncesione duhet të ndryshohet
për të përmbushur kërkesat e acquis. Të tre organet e prokurimit publik duhet të bashkëpunojnë
në mënyrë më efikase. Vetëdijesimi i autoriteteve kontraktuese dhe operatorëve ekonomikë për
procedurat e prokurimit publik duhet rritur, derisa pavarësia e zyrtarëve të prokurimit publik
duhet fuqizuar më tutje.
4.9 Sundimi i Ligjit dhe NVM-të në Kosovë
Rregullativa ligjore është po ashtu një komponent i rëndësishëm që ka ndikim të madh në
stabilitetin e punës së NVM dhe në përpilimin e kornizave juridike në bazë të të cilave duhet të
veprojnë ato.
Shfrytëzimi i gjykatave për zgjidhjen e kontesteve pronësore mbetet i pazhvilluar në përgjithësi
sundimi i pamjaftueshëm i ligjit është duke penguar zhvillimin ekonomik. Sistemi ligjor i Kosovës është një sistem i ndërlikuar me shumë pasiguri gjë që i mban investitorët larg Kosovës.
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Ekzistojnë dobësi serioze në fushën e të drejtave pronësore, një fushë shumë e rëndësishme për
zhvillim ekonomik madje ne gjykatat e Kosovës.
Hartimi dhe miratimi i legjislacionit paraqet vetëm kornizat bazë të sistemit që do të ndjekë
vendi ynë në reformimin e gjyqësorit. Ndërkaq pjesa qenësore për krijimin e një sistemi modern
gjyqësor padyshim se i mbetet vetë pushtetit gjyqësor të cilët duhet të rrisin performancën e
tyre dhe të jenë më llogaridhënës për kompetencat dhe mandatin që ushtrojnë dhe pushtetit
ekzekutiv. Në këtë mënyrë, duhet të krijohen kushtet e punës së gjyqësorit dhe prokurorisë
nëpërmjet rritjes së pagave, ofrimit të mbrojtjes fizike të tyre dhe familjarëve të tyre dhe të mos
interferojnë në pavarësinë dhe paanshmërinë e gjyqësorit.
Në përgjithësi, Qeveria e Kosovës ende nuk ka treguar seriozitet në trajtimin më të mirë të
gjyqtarëve dhe prokurorëve të Kosovës. Kjo ka rezultuar në dështimin e gjyqësorit gjatë
rekrutimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të rinj, të cilët nga indikacionet e përgjithshme vërehet
se nuk kanë arritur të marrin një grup të juristëve profesionalë dhe me shkollim superior,
pikërisht për shkak të pagave të ulëta në sistemin gjyqësor dhe mungesës së kushteve elementare për ushtrimin e funksionit të tyre. Këto dobësi e vështirësi e vendosin gjyqësorin nën një
pozitë, ku qytetari në vazhdimësi e humb besimin për mungesën e profesionalizimit dhe objektivizmit të gjyqësorit.
4.10 Tatimet në Republikën e Kosovës
Tatimet dhe funksionimi i rregullt i tyre kanë ndikim thelbësor në Zhvillimin ekonomik të
vendit tonë e sidomos të zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (NVM).Roli i shtetit
në procesin e zhvillimit ekonomik konsiston në krijimin e një mjedisi të qëndrueshëm dhe të
sigurt makroekonomik ku ndërmarrja mund t’i planifikojë interesat e veta. Në zhvillimin e
ndërmarrjevetë vogla është me rëndësitë madhe qëndrimi i shtetit dhe infrastruktura ligjore e tij
përshkak të ndjeshmërisë së tyre ndaj ndryshimeve të kushteve të biznesit. Lehtësirat tatimore
i shndërrojnë projektet jofitimprurëse në fitimprurëse. Motivi për investim është projekt
fitimprurës, ndërsa lehtësirat tatimore i bëjnë këto projekte edhe më fitimprurëse[19].
Gjatë vitit 2010 janë realizuar të hyra në vlerë prej 221.6 milion Euro, që në krahasim me të
hyrat e planifikuara kemi një rritje prej 5.2 milion € ose 2%, ndërsa në krahasim me të njëjtën
periudhë të vitit të kaluar, të hyrat janë më të larta për 15 milion Euro ose 7%.Në strukturën e
të hyrave sipas llojit të tatimeve, pjesëmarrje më të madhe kanë të hyrat nga TVSH-ja me
51.0%, Tatimi në korporata me 16.4
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Tabela 4. Të hyrat sipas viteve dhe struktura e te hyrave
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466,612

0.2%

6.6%

7,731,182

4%

6%

TVSH

93,301,600

113,046,863

51.0%

121.2%

83,198,697

40%

136%

TB

39,534,500

33,710,926

15.2%

85.3%

36,356,966

18%

93%

PD

23,860,700

25,762,265

11.6%

108.0%

24,680,746

12%

104%

ËR

7,372,788

11,741,417

5.3%

159.3%

15,715,532

8%

75%

CD

42,943,600

36,414,344

16.4%

84.8%

36,275,987

18%

100%

216,350,000 221,585,852

100%

102%

206,681,573

100%

107%

Totali

Burimi: MTI-ARBK, 2011
TP- Tatimi i paragjykuar
TF- Tatimi në fitim
TVSH- Tatimi mbi vlerën e shtuar
TB- Tatimi i mbajtur në burim
PD- Tatimi për Bizneset individuale
ËR- Pasqyra mujore e mbajtjes në burim dhe pagesës së tatimit në interes, dividendë, të drejta
pronësore, qira, fitore në lotari dhe lojëra të fatit
CD- Tatimi për Korporata
Në muajin mars 2010, ka filluar instalimi i arkave fiskale për bizneset Kosovare. Si përgatitje
për sistemin e ri të TI-së, avancimi i SIGTAS (sistemit të integruar për menaxhim të tatimit)
është bërë në korrik të vitit 2010. Format e deklarimit elektronik për të gjitha llojet e tatimit tani
janë në dispozicion në faqen e internetit të Administratës Tatimore.
Të hyrat tatimore ishin 131 milion € në shtatë muajt e parë të vitit 2010, që është 13% më e
lartë sesa periudha e njëjtë në vitin 2009. Që prej prillit 2011, kompanitë që aplikojnë për numër
fiskal e marrin atë brenda ditës. Gjatë vitit 2011, janë lëshuar 8,800 numra fiskalë, duke e çuar
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totalin në 48,800, numër që ende është më i vogël sesa numri i përgjithshëm i firmave të
regjistruara nga agjencia e regjistrimit të bizneseve (rreth 105,000). Numrat fiskalë mund të
merren si indikator i mirë i bizneseve aktive, duke treguar që një numër i konsiderueshëm i
veprimtarive mbetet i paregjistruar. Totali i të ardhurave tatimore deri në fund të vitit 2011 ishte
138 milionë Euro, krahasuar me shumën prej 117 milionë eurove për të njëjtën periudhë të vitit
të kaluar.
4.11 Investimet e huaja direkt shtytëse të zhvillimit ekonomik të Kosovës.
Investimet si faktor material drejtpërdrejt shprehen në rritjen e kapaciteteve (fondeve) prodhuese dhe në këtë mënyrë ato i japin bazë zhvillimit ekonomik dhe si të tilla kushtëzojnë dinamikën e zhvillimit ekonomik.
Ekonomia kosovare po përballet me mungesë të akumulimit vendor të kapitalit dhe shkallë jo
reale të kamatave. Këto janë vetëm disa nga indikatorët kryesorë, të cilët po ndikojnë në shkallën shumë të ulët të investimeve ekonomike. Prandaj, e vetmja mënyrë në këto rrethana, është
investimi i kapitalit të huaj, si domosdoshmëri pa të cilin ekonomia e Kosovës as që mund ta
paramendojë rritjen dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, në kushtet e ekonomisë së tregut.
Investimet e huaja drejtpërdrejt ndikojnë në zbutjen e papunësisë, sigurimin e tregjeve të
jashtme, ardhjen e teknologjisë më të re në prodhimtari dhe në shërbime, si dhe përmirësojnë
të hyrat buxhetore të vendit.Për këtë arsye Kosova patjetër duhet të krijojë kushte shumë të
volitshme administrative-ligjore, me qëllim që investitorët e huaj dhe ata vendorë të sigurohen
ne mënyrë optimal për investimet e kapitalit të tyre. Vetëm pas jetësimit dhe aplikimit të ligjit
për nxitjen e investimeve në Kosovë, mund të flasim për një fillim të zhvillimit të qëndrueshëm
ekonomik. Kjo paraqet bazën për rregullimin e nxitjes së investimeve vendore dhe investimeve
direkt të jashtme, të cilat do të mundësonin dhe në rritjen e eksportit, nxitjen e shpejtuar të
zhvillimit ekonomik, punësimin, rritjen e aftësisë konkurruese të ndërmarrjeve, mundësinë e
pjesëmarrjes në burimet financiare ndërkombëtare dhe në rritjen e eksportit. Ndër të tjera kjo
do të mundësonte fillimin e ardhjes së filialeve të korporatave ndërkombëtare, të cilat janë të
domosdoshme për procesin e transformimit dhe ristrukturimit modern të ekonomisë kosovare.
Investimet dhe ardhja e tyre në ekonomin e varfër të Kosovës, potencialisht do të shpejtonte
rritjen dhe vëllimin e prodhimtarisë, do të forconte aftësitë konkurruese të ndërmarrjeve, do t’ua
lehtësonte atyre qasjen në burimet financiare ndërkombëtare.
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Investimi Direkt i Huaj (FDI) nuk janë në nivel të kënaqshëm, kryesisht sepse Kosova nuk
vlerësohej si mjedis i sigurt për të investuar. Kosova është vendi me shkallën më të ulët të investimeve të huaja direkte në Evropë - rrjedhimisht pa investime nuk ka as transferim të dijes e
teknologjisë moderne, nuk ka kapital të freskët, vende të reja të punës e prodhim vendor.
Raporti i Bankës Botërore “Të Bërit Biznes në vitin 2010”, vlerëson se Kosova performon
negativisht në pikën “Tregtia përtej kufijve”, si pasojë e shpenzimeve të larta në eksport/import,
distanca në portet kyçe, infrastruktura, etj. Vlera e IHD-ve në Kosovë ishte 291,5 milionë euro,
përderisa IHD e kosovarëve në vendet e tjera arriti vlerën prej 10,6 milion euro (kryesisht për
blerje të patundshmërisë në Shqipëri), prandaj vlera neto e IHD-ve në vitin 2009 vlerësohet
280,9 milionë euro. Në tremujorin e parë të vitit 2010 IHD u vlerësua me 62,8 milionë euro, që
krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2009 ishte një rritje prej 18,2%.
Struktura e IHD-vë vazhdon të dominohet nga investimet kapitale me 72,6%, të cilat krahasuar
me vitin 2008 shënuan rënie prej 4,8%. Kategoria e dytë përfaqësohet nga fitimet e pashpërndara me 20,1%, e cila në të kaluarën kishte pjesëmarrjen më të ulët të IHD-ve. Pjesa më e
madhe e IHD-ve në Kosovës ka për origjinë vendet e BE-së, e kryesuar nga Gjermania dhe
Sllovenia.
Ekzistojnë 9 tregues të të bërit biznes që përdoren nga Banka Botërore (BB) për të matur disa
fusha të mjedisit biznesor të një vendi. Sipas raportit “Të bërit Biznes në 2011” publikuar në
nëntor 2010 dhe përgatitur nga BB, Kosova radhitet si e fundit në rajonin e Evropës Qendrore
dhe Lindore për fillimin e biznesit dhe për fuqizimin e kontratave. Nga gjithsej 183 vende,
Kosova në përgjithësi sa i përket të Të bërit Biznes radhitet si e 113‐ta. Një prej rezultateve të
implementimit të Strategjisë të NVM‐ve do të jetë përmirësimi i radhitjes së Kosovës në

Tabela 5. Të bërit biznes sipas Bankës Botrore (2010 kundrejt 2011).
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Burimi: Banka Botërore, 2012

Treguesit e të Bërit Biznes të BB‐së. Më poshtë është dhënë përmbledhja e rezultateve të
raportit më të fundit të “Të bërit Biznes 2011” që është publikuar më 4 nëntor 2010

Në figurën më poshtë është prezantuar një konspekt i shkurtër i krahasimit me vendet tjera të
Ballkanit – siç identifikohet nga Indeksi i Bankës Botërore për të bërit Biznes.
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Figura 4. Të bërit Biznes në Ballkanin perëndimor 2011 – Rangimi i përgjithshëm.
Burimi: Banka Botrore, 2012

Njëherazi kjo është dëshmi që investitorët e huaj nuk janë të interesuar të investojnë në Kosovë,
prandaj dhe Qeveria e Kosovës së bashku me Agjencionin për Promovimin e Investimeve të
Huaja duhet të ndërmarrin urgjentisht hapa konkret në përmirësimin e gjendjes aktuale. Në bazë
të hulumtimeve të Bankës Botërore investitorët e huaj kanë deklaruar se kanë njohuri të vogla
rreth Kosovës dhe se niveli i lartë i korrupsionit dhe krimit të organizuar si dhe sistemi i dobët
gjyqësor janë faktorët kyç në largimin e tyre [20]. Republika e Kosovës nuk ka bërë asnjë
lëvizje pozitive për ambientin e të bërit biznes. Raporti i Bankës Botërore për vitin 2012, në të
cilin vendi ynë nuk ka lëvizur asnjë hap më tej nga vendi i 117-të, ku ishte renditur edhe në
vitin 2011. Kosova sipas raportit renditet 168-ta për nisjen e biznesit, e 10-ta për procedura dhe
e 58-ta për kohën e pajisjes së biznesit me dokumente. Për marrjen e lejeve të ndërtimit, Kosova
është renditur e 171-ta, kurse për furnizim me energji elektrike renditet e 124-ta.
4.12 Financimi i NVM-ve në Kosovë
Financimi i NVM zhvillohet kryesisht nga Bankat komerciale, institucionet mikrofinanciare,
grandet e donatorëve si edhe burimet vetanake (familjare). Financimi i NVM paraqet një ndër
sfidat që sot ballafaqohen NVM-të. Udhëheqësit e ndërmarrjeve synojnë të zvogëlojë rreziqet
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të cilat vijnë nga qasja nëburimet e financimit. Burimi i financimit paraqet një pengesë ndaj
rritjes dhe zhvillimit të NVM-ve.Qasja në Financa është një ndër termat prioritar i udhëheqësve
të ndërmarrjeve, po ashtu është përmirësimii qasjes në financim për të gjitha bizneset duke
përfshirë edhe mekanizmat alternativë për financimin e NVM-ve.Duhetimplementuar ndonjë
projekte që t’i ofrojnë ndihmë teknike dhe përkrahje financiare nëpërmjetgrandeve, për t’iu
detikuar bizneseve të reja apo ekzistuese si dhe krijimin e mikrondërmarrjeve të reja.
4.12.1 Format e financimit të ndërmarrjeve
Ekzistojnë tri forma kryesore të financimit
1. Financimi fillestare.
2. Financimi vijues.
3. Financimi zhvillimorë i ndërmarrësit.
• Financimi fillestare-duhet të sigurohet një sasi e mjaftueshme e kapitalit fillestar për themelimin dhe fillimin e punës së ndërmarrjes, pra që të siguron burimet afatgjate për financimin
e investimeve fillestare në mjetet afatgjate dhe më mjetet e përhershme.
• Financimi vijues- duhet të sigurohet një sasi e mjaftueshme e burimeve afatshkurtra për
financimin e nevojave të përditshme afatshkurtra të ndërmarrjes, gjë që nënkupton financimin
e mjeteve të nevojshme për mbështetjen e afarizmit cilësorë dhe për ruajtjen e likuiditetit të
ndërmarrjes.
• Financimi zhvillimor i ndërmarrësit- duhet të sigurohet një sasi e mjaftueshme të burimeve
shtesë afatgjate për financimin e investimeve të reja, pra për zhvillim dhe rritje.
4.13 Burimet financiare
Më burimet e financimit fillon edhe mbaron rrethi i financimit të procesit afarist, prejardhja,
lloji dhe kushtet e financimit janë faktorët thelbësor për një afarizëm të suksesshëm dhe për
zhvillimin e ndërmarrjes.
Është e rëndësishme që burimet e financimit të jenë sa më të besueshëm dhe më të lehta. Procesi
i financimit ndihmon ndërmarrjen që të mos ketë probleme dhe që ti realizojë sa më mirë
objektivat e saj. Burimet e financimit të aktiviteteve në biznes mund të ndahen e dy grupe:
1. Burimet interne - Firmat në biznes sigurojnë kapitalin financiar brenda firmës duke mbajtur
fitimet e gjeneruara. Këto fonde përfaqësojnë ndryshimin pozitiv ndërmjet shpenzimeve që
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krijojnë shoqëria: kostot e veprimit, pagesa e interesave, pagesa e tatimeve, pagesa e disidenteve
ose përtëritja e fondeve të aseteve dhe të ardhurave që krijon shoqëria.
2. Burimet eksterne - Ekzistojnë një mori e burimeve eksterne të financimit, të cilat mund të
ndahen në dy lloje kryesore: burime financimi përmes borxhit dhe burime financimi përmes
kapitalit aksionar. Financimi ekstern mund të klasifikohet edhe nga aspekti i afatit të fondeve
(financimi afatshkurtër dhe financimi afatgjatë) si edhe nga aspekti institucional (sigurimi i
fondeve financiare përmes tregut financiar apo përmes ndërmjetësuesve financiar).
4.13.1 Problemet e financimit
Procesi afarist i çdo subjekti përfshinë:
• Procesin e furnizimit.
• Procesin e prodhimit.
• Procesin e shitjes, më të cilën rrumbullakohet lëvizja e pasurisë që ka për qëllim krijimin e
vlerës së shtuar, maksimalizimin e fitimit si dhe ekzistencën dhe rritjen e ndërmarrjes.
Në qoftë së likuiditeti kuptohet si zotësi i ndërmarrjes, që më pasuri likuide, t’i përmbush
detyrimet e arritura për pagesë, më ç’rast mendohet për detyrime afatshkurtra, kurse boniteti si
zotësi i përgjithshëm i pagimit të detyrimeve, problemi i financimit në ndërmarrjet e vogla është
i shprehur sipas aftësisë së pagimit më kohë të detyrimeve afatshkurtra nga mungesa e parasë.
Financat afariste të ndërmarrjes duhet t’i vërejnë më kohë këto dukuri dhe t’i sigurojnë, më të
cilat do të pengohet jolikuiditeti. Në të kundërtën ai do të shndërrohet në mungesë boniteti dhe
stërngarkimi më borxhe, kurse në mënyrë zinxhirore mund të zgjerohet në tërë ekonominë.
Financimi i biznesit nga burimet e huaja: më burimet afatgjate marrin mjete nga investimet
afatgjate që bizneset të bëhen më mjetet themelore siç janë objektet ndërtimore, makineria,
mjetet e transportit, pajisjet. Të gjitha burimet afatgjate janë të lidhura më biznesin në periudhë
kohore më të gjatë së 12 muaj (1 vit). Çdo investim afatgjata rezulton në përmirësimin e
kushteve të punës duke ndërtuar objekte të reja , duke zbatuar teknologji bashkëkohore, mjete
të reja transporti etj.
4.14 Stabiliteti Politik çelës për integrimin ekonomik
Stabiliteti politik është një faktor esencial për normalizimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të çdo vendi. Lufta e fundit në Kosovë bart me vete edhe një sërë transformimesh në
rrafshin politik dhe ekonomik. Me përfundimin e luftës, fokusimi i udhëheqjes kosovare u shtri
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në hartimin e strategjive për “një shtet të ri” para së gjithash politik. Ky fokusim, për legjitimitet
ndërkombëtar karshi Kosovës, duke u konsideruar primar dhe çelës për fushat tjera të zhvillimit
të vendit, mori energjinë më të madhe të përkushtimit. Madje Kosova si “rast politik” (dhe
vetëm politik) është ende shumë aktual. Kosova është ende e pranishme në mediat botërore.
Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, mediat ndërkombëtare janë duke e përcjellë betejën
diplomatike (mes udhëheqjes kosovare dhe asaj serbe). Kjo dërgon një imazh të jostabilitetit
tek investitorët e huaj.Edhe pse deri më sot, Kosova është njohur nga 88 shtete, duke përfshirë
22 Shtete Anëtare të BE-së, megjithatë refuzimi i pjesës tjetër i vendeve anëtare për ta njohur
Republikën e Kosovës po e pengon zhvillimin ekonomik dhe politik të vendit. Hartimi i
projekteve dhe strategjive duke normalizuar raportet me shtetet që tashmë njohin shtetësinë e
Kosovës dhe duke ndjekur ecurinë e njohjeve tjera Kosova mund të normalizojë edhe funksionimin ekonomik të vendit. Në këtë kuadër, NVM-të kosovare mund të kenë qasje më të
shpejtë e më të plotë në hartën evropiane të veprimtarisë së tyre dhe të përfitojnë nga përvojat,
investimet, projektet dhe instruksionet që mund të marrin nga shtetet e Bashkimit Evropian.
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5. TË GJETURAT E HULUMTIMIT
Tabela 6: Korrupsioni si pengesë për rritjen e NVM-ve
Ferkuenc
Korrupsioni

Përqindja

at

Pëqindja

Përqindja

valide

komlative

Pengesë shumë e madhe,

67

33.7

33.7

33.7

Pengesë e madhe,

47

23.6

23.6

57.3

Është pengesë,

34

17.1

17.1

74.4

Pengesë e vogël,

15

7.5

7.5

81.9

Nuk është pengesë,

33

16.6

16.6

98.5

Nuk kam përgjigje

3

1.5

1.5

100.0%

Të pavlefshme

.0

.0

199

100.0%

Totali

100.0%

Nga hulumtimi i199 bizneseve ka dalë se korrupsioni 33.7% është pengesë shumë e
madhe në rritjen e NVM-ve, 23.6% është pengesë e madhe, 17.1% respodentve janë
përgjigjë që korrrupsioni është pengesë në rritjen e NVM-ve, 7.5% korrupsionin e
shohin si pengesë e vogël ne rritjen e NVM-ve, 16.6% e respodentëve konstatojnë që
korrupsioni nuk është pengesë për rritje të NVM-ve, ndërsa 1.5% e respodentëve nuk
kanë përgjigje lidhur me atë se sa ndikon korrupsioni në rritjen e NVM-ve.
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Tabela 7. Evazionifiskal si pengesëpërrritjen e NVM-ve
Evazioni fiscal

Ferkuencat Përqindja
%

Pëqindja

Përqindja

valide

komlative

Pengesë shumë e madhe

47

23.6

23.9

23.9

Pengesë e madhe,

56

28.1

28.4

52.3

Është pengesë,

39

19.6

19.8

72.1

Pengesë e vogël,

22

11.1

11.2

83.2

Nuk është pengesë,

26

13.1

13..2

96.4

Nuk kam përgjigje

9

3.5

3.6

100.0%

Të pavlefshme

2

1.0

100.0%

199

100.0%

Totali

Nga hulumtimi i 199 bizneseve ka dalë se evazioni fiskal 23.6% është pengesë shumë e
madhe në rritjen e NVM-ve, 28.1% është pengesë e madhe, 19.6% respodentve janë
përgjigjë që evazioni fiskal është pengesë në rritjen e NVM-ve, 11.1 e shohi si pengesë
e vogël evazioni fiskal në rritjen e NVM-ve, 13.1% e respodentëve konstatojnë që
evazioni fiskal nuk është pengesë për rritje të NVM-ve, ndërsa 3.5% e respodentëve
nuk kanë përgjigje lidhur me atë se sa ndikonevazioni fiskal në rritjen e NVM-ve.
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Tabela 8. Konkurrenca e ashpër si pengesë për rritjen e NVM-ve
Konkurrenca e ashpër

Ferkuencat Përqindja
%

Pëqindja

Përqindja

valide

komlative

Pengesë shumë e madhe,

102

51.3

51.8

51.8

Pengesë e madhe,

39

19.6

19.8

71.6

Është pengesë,

22

11.1

11.2

82.7

Pengesë e vogël,

13

6.5

6.6

89.3

Nuk është pengesë,

20

10.1

10.2

99.5

Nuk kam përgjigje

1

.5

.5

.5

Të pavlefshme

2

.5

100.0%

100.0%

199

100.0%

Totali

Nga hulumtimi i 199 bizneseve ka dalë se konkurrenca e ashpër 51.3% është pengesë
shumë e madhe në rritjen e NVM-ve, 19.6% është pengesë e madhe, 11.1% respodentve
janë përgjigjë që konkurrenca e ashpër është pengesë në rritjen e NVM-ve, 6.5% e shohin
si pengesë e vogël konkurrenca e ashpër në rritjen e NVM-ve, 10.1% e respodentëve
konstatojnë që konkurrenca e ashpër nuk është pengesë për rritje të NVM-ve, ndërsa .5%
e respodentëve nuk kanë përgjigje lidhur me atë se sa ndikonkonkurrenca e ashpër në
rritjen e NVM-ve.
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Tabela 9. Ekonomiainformale si pengesëpërrritjen e NVM-ve
Ekonomia informale

Ferkuencat

Përqindja

Pëqindja valide Përqindja

%

komlative

Pengesë shumë e madhe,

74

37.2

37.4

37.4

Pengesë e madhe,

41

20.6

20.7

58.1

Është pengesë,

27

13.6

13.6

71.7

Pengesë e vogël,

18

9.0

9.1

80.8

Nuk është pengesë,

32

16.1

16.2

97.0

Nuk kam përgjigje

6

3.0

3.0

100%

Të pavlefshme

1

.5

199

100%

Totali

100%

Nga hulumtimi i 199 bizneseve ka dalë se Ekonomia Informale 37.2% është pengesë
shumë e madhe në rritjen e NVM-ve, 20.6% është pengesë e madhe, 13.6% respodentve
janë përgjigjë që Ekonomia Informale është pengesë në rritjen e NVM-ve, 9.0% e shohin
si pengesë e vogël Ekonomia Informale në rritjen e NVM-ve, 16.1% e respodentëve
konstatojnë që Ekonomia Informale nuk është pengesë për rritje të NVM-ve, ndërsa 3.0%
e respodentëve nuk kanë përgjigje lidhur me atë se sa ndikonEkonomiaInformale

në

rritjen e NVM-ve.

39

Tabela 10. Krimet/vjedhjet si pengesëpërrritjen e NVM-ve
Krimet/vjedhjet

Ferkuencat

Përqindja

Pëqindja

Përqindja

%

valide

komlative

Pengesë shumë e madhe,

45

22.6

22.7

22.7

Pengesë e madhe,

44

22.1

22.2

44.9

Është pengesë,

33

16.6

16.7

61.6

Pengesë e vogël,

20

10.1

10.1

71.7

Nuk është pengesë,

53

26.6

26.8

98.5

Nuk kam përgjigje

3

1.5

1.5

100%

Të pavlefshme

1

.5

199

100%

Totali

100%

Nga hulumtimi i 199 bizneseve ka dalë se Krimi/vjedhjet 22.6% është pengesë shumë e
madhe në rritjen e NVM-ve, 22.1% është pengesë e madhe, 16.6% respodentve janë
përgjigjë që Krimi/vjedhjet është pengesë në rritjen e NVM-ve, 10.1% e shohin si
pengesë e vogël Krimi/vjedhjet në rritjen e NVM-ve, 26.8% e respodentëve konstatojnë
që Krimi/vjedhjet nuk është pengesë për rritje të NVM-ve, ndërsa 1.5% e respodentëve
nuk kanë përgjigje lidhur me atë se sa ndikonKrimi/vjedhjet në rritjen e NVM-ve.
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Tabela 11. Jostabilitetipolitik si pengesëpërrritjen e NVM-ve
Ferkuencat Përqindja Pëqindja
Jostabiliteti politik

%

valide

Përqindja
komlative

Pengesë shumë e madhe,

32

16.1

16.2

16.2

Pengesë e madhe,

35

17.6

17.7

33.8

Është pengesë,

40

20.1

20.2

54.0

Pengesë e vogël,

20

10.1

10.1

64.1

Nuk është pengesë,

60

30.2

30.3

94.4

Nuk kam përgjigje

11

5.5

5.6

100%

Të pavlefshme

1

.5

199

100%

Totali

100%

Nga hulumtimi i 199 bizneseve ka dalë se Jostabiliteti politik 16.1% është pengesë shumë
e madhe në rritjen e NVM-ve, 17.6% është pengesë e madhe,20.1% respodentve janë
përgjigjë që Jostabiliteti politik është pengesë në rritjen e NVM-ve, 10.1% e shohin si
pengesë e vogël Jostabiliteti politik

në rritjen e NVM-ve, 30.2% e respodentëve

konstatojnë që Jostabiliteti politik nuk është pengesë për rritje të NVM-ve, ndërsa 5.5%
e respodentëve nuk kanë përgjigje lidhur me atë se sa ndikonJostabiliteti politik në rritjen
e NVM-ve.
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Tabela 12. Mungesa e informacionitpërbiznes si pengesëpërrritjen e NVM-ve
Mungesa e

Ferkuencat Përqindja Pëqindja

informacioneve për biznes

%

valide

Përqindja
komlative

Pengesë shumë e madhe,

29

14.6

14.9

14.9

Pengesë e madhe,

27

13.6

13.8

28.7

Është pengesë,

27

13.6

13.8

42.6

Pengesë e vogël,

27

13.6

13.8

56.4

Nuk është pengesë,

80

40.2

41.0

97.4

Nuk kam përgjigje

5

2.5

2.6

100%

Të pavlefshme

4

2.0

199

100%

Totali

100%

Nga hulumtimi i 199 bizneseve ka dalë se Mungesa e informacioneve për biznesë 14.6%
është pengesë shumë e madhe në rritjen e NVM-ve, 13.6% është pengesë e madhe,13.6%
respodentve janë përgjigjë që Mungesa e informacioneve për biznesë është pengesë në
rritjen e NVM-ve, 13.6% e shohin si pengesë e vogël Mungesa e informacioneve për
biznesë

në rritjen e NVM-ve, 40.2% e respodentëve konstatojnë që Mungesa e

informacioneve për biznesë nuk është pengesë për rritje të NVM-ve, ndërsa 2.5% e
respodentëve nuk kanë përgjigje lidhur me atë se sa ndikonMungesa e informacioneve
për biznesë në rritjen e NVM-ve.
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Tabela 13. Furnizimi me energjielektrike si pengesëpërrritjen e NVM-ve
Furnizimi me energji

Ferkuencat

elektrike

Përqindja

Pëqindja

Përqindja

%

valide

komlative

Pengesë shumë e madhe,

53

26.6

26.6

26.6

Pengesë e madhe,

37

18.6

18.6

45.2

Është pengesë,

39

19.6

19.6

64.8

Pengesë e vogël,

23

11.6

11.6

76.4

Nuk është pengesë,

46

23.1

23.1

99.5

Nuk kam përgjigje

1

.5

.5

100%

Të pavlefshme

.0

100%

100%

Totali

199

Nga hulumtimi i 199 bizneseve ka dalë se Furnizimi me energji elektrike 26.6% është
pengesë shumë e madhe në rritjen e NVM-ve, 18.6% është pengesë e madhe,19.6%
respodentve janë përgjigjë që se Furnizimi me energji elektrike është pengesë në rritjen
e NVM-ve, 11.6% e shohin si pengesë e vogël se Furnizimi me energji elektrike në
rritjen e NVM-ve, 23.1% e respodentëve konstatojnë që se Furnizimi me energji elektrike
nuk është pengesë për rritje të NVM-ve, ndërsa 0.5% e respodentëve nuk kanë përgjigje
lidhur me atë se sa ndikonse Furnizimi me energji elektrike në rritjen e NVM-ve.

Tabela 14.Çasja në kredi
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Çasja në kredi

Ferkuencat Përqindja
%

Pëqindja

Përqindja

valide

komlative

Pengesë shumë e madhe,

44

22.1

22.2

22.2

Pengesë e madhe,

36

18.1

18.2

40.4

Është pengesë,

38

19.1

19.2

59.6

Pengesë e vogël,

24

12.1

12.1

71.7

Nuk është pengesë,

48

24.1

24.2

96.0

Nuk kam përgjigje

8

4.0

4.0

100%

Të pavlefshme

1

.5

199

100%

Totali

100%

Nga hulumtimi i 199 bizneseve ka dalë se Çasja në kredi 22.1% është pengesë shumë e
madhe në rritjen e NVM-ve, 18.1% është pengesë e madhe,19.1% respodentve janë
përgjigjë që Çasja në kredi

është pengesë në rritjen e NVM-ve, 12.1% e shohin si

pengesë e vogël Çasja në kredi në rritjen e NVM-ve, 24.1% e respodentëve konstatojnë
që Çasja në kredi ë nuk është pengesë për rritje të NVM-ve, ndërsa 4.0% e respodentëve
nuk kanë përgjigje lidhur me atë se sa ndikonMungesa e informacioneve për biznesë në
rritjen e NVM-ve.

Tabela 15. Barriera
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Barrierat

Frekuencat

Minimumi

Maksimumi

Mesatarja

Devijimi
standard

Konkurrenca e ashpër.

197

1

9

2.07

1.436

Tatimet e larta

199

1

9

2.46

1.833

Korrupsioni

199

1

9

2.59

1.646

Ligjshmëriadhezbatueshmeri
a e tyre

198

1

9

2.61

1.706

Evazioni fiscal

197

1

9

2.83

1.773

Ligjet në fuqi

199

1

9

2.85

1.752

Furnizimi me energji
elektrike

199

1

9

2.89

1.572

Krimet/Vjedhjet

198

1

9

3.05

1.691

Kapacitetet e pamjaftueshme

197

1

9

3.14

1.894

Vonimi i pagesave

199

1

9

3.17

1.777

Çasjanëkredi

198

1

9

3.22

1.893

Jostabilitetipolitik

198

1

9

3.54

1.966

Transporti

197

1

9

3.68

1.621

Mungesa e
informacionevepërbiznes

195

1

9

3.68

1.730

Lejetdhelicencat

199

1

9

3.94

1.604

Aftësitë tuaja menaxheriale

198

1

9

4.39

1.406

Në bazë të hulumtimit del se tatimet e larta si barrierë paraqitet me një mesatare prej 2.46
që dëshmon se është një barrierë që ka ndikim të madhë në rritjen e NVM-ve, ligjet në
fuqi paraqiten me një mesatare prej 2.85, konkurrenca e ashpër me 2.07, korrupsioni 2.59,
evazioni fiscal 2.83, ekonomia informale 2.64, çasja në kredi 3.22, krimi apo vjedhjet
3.05, kapacitetet e pamjaftueshme 3.14, furnizimi me energji elektrike 2.89, ligjshmëria
dhe zbatueshmëria e tyre 2.61, jostabiliteti politik 3.54, lejet dhe licencimet për biznes
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3.94, aftësitë tuaja menaxheriale 4.39, transporti 3.68, vonimi i pagesave 3.17 dhe
mungesa e informacioneve për biznes me një mesatare 3.68.
Nga rezultatet e hulumtimit mund të konkludojmë se barrierat që paraqesin pengesën ma
të madhe në zhvillimin e NVM-ve në Kosovë janë: konkurrenca e ashpër që shfaqet si
pengesë ma e madhe nga të gjitha barrierat e fokusuara, pastaj si barrier e dytë paraqiten
tatimet e lara, korrupsioni, po ashtu si barrier serioze paraqitet edhe ligjshmëria dhe
zbatueshmëria e tyre,evazionifiscal, ligjet në fuqi, furnizimi me energji elektrike, krimet
apo vjedhjet, kapacitetet e pamjaftueshme, vonimi I pagesave, çasja në kredi, jostabiliteti
politik, transporti, mungesa e informacioneve për biznes, lejet dhe licencimet për biznes
dhe aftësitë tuaja menaxheriale është barrier më pak e rëndësishme në bazë të rezultateve
nga hulumtimi.
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6. PËRFUNDIMI
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë motorët e krijimit te vendeve te reja te punës,
janë forcë lëvizëse drejt prosperitetit ekonomik.Zhvillimi i sektorit privat është
konsideruar si një prioritet për krijimin e një zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik,
zvogëlimin e papunësisë etj. Edhe në Kosovë funksionimi i NVM-ve luan rol të
rëndësishëm në skemën e përgjithshme të zhvillimit ekonomik. NVM-të përbëjnë rreth
65% të vendeve të punës në Republikën e Kosovës. Roli i ndërmarrjeve të vogla dhe të
mesme vërehet përmes ndikimit dhe kontributit të tyre në punësim dhe në rritjen e bruto
produktit vendor (GDP).
Ekonomia e Kosovës që nga viti 1999 ka qenë kryesisht e shtyrë nga ndihma ndërkombëtare,
sektori publik dhe remitancat. Roli i sektorit privat, e posaçërisht i NVM‐ve ka qenë relativisht
i dobët. Pavarësisht kësaj, Kosova është ende në fazën e tranzicionit ku ndërmarrësia dhe krijimi
i bizneseve të vogla pritet të luaj rol thelbësor në rrugën drejt një ekonomie moderne të tregut
të lirë dhe si Kosova vuan nga mosbilanci i pagesave ku importet dominojnë dukshëm
eksportet. Kjo është kryesisht për shkak të faktit që NVM‐të e Kosovës nuk janë konkurrente
në nivel ndërkombëtar. NVM‐të eksportuese tё dobëta, pengojnë kontributin e mëtutjeshëm të
NVM‐ve në BPV (Bruto Produktin Vendor), krijim të vendeve të punës dhe në rritje
ekonomike. Eksportet dominohen nga metalet dhe mineralet bazë të prodhuara nga kompanitë
e mëdha. Për shkak të mjedisit jo të favorshëm për biznes dhe në mungesë të kulturës kreative
tёndërmarrësisё, Kosova ka mungesë të firmave inovative me rritje të shpejtë, të cilat janë
kontribuesit kryesor në krijimin e vendeve të punës në ekonomitë e zhvilluara perëndimore.
Mbi 50% e të gjitha NVM‐ve operojnë në sektorin tregtar që karakterizohet me investime të
vogla dhe joproduktive.Ky model i pasuar me qasjen kopjuese “edhe unë” të bizneseve të reja,
kufizon kapacitetin e sektorit të NVM‐ve për gjenerimin e vendeve të punës.
Përkundër rritjes ekonomike, niveli aktual i BPV‐së në Kosovë është 4.2 miliard euro,
që është dy herë më pak se Shqipëria dhe IRJM‐së dhe tri herë më pak se Bosnja dhe
Hercegovina (FMN 2010). Varfëria mbetet problem në Kosovë. Bazuar në raportet e
UNDP‐së, niveli i papunësisë në Kosovë është rreth 43% kur 34% e njerëzve jetojnë në
varfëri me më pak se 1,41 euro në ditë. Tetëmbëdhjetë për qind jetojnë në varfëri të
skajshme me më pak se 0.94cent në ditë. Numri i hyrjeve të reja në tregun e punës është
shumë i lartë në krahasim me vendet në rajon. Vlerësohet se numri i të rinjve që hyjnë
çdo vit në tregun e punës është i tillë që kërkohet së paku një rritje reale ekonomike prej
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7.0% vetëm për të filluar absorbimi i këtyre hyrjeve të reja dhe për të kontribuar në
uljen e numrit të madhe ekzistues të të papunëve.
Në Raportin e Progresit të KE‐së për Kosovën 2010 janë identifikuar tri barriera
kryesore me të cilat përballen bizneset në Kosovë. Barriera e parë ka të bëj me furnizim
jo të qëndrueshëm me energji elektrike dhe me ujë të cilat janë posaçërisht serioze për
NVM‐të prodhuese. Gjithashtu, si një prej barrierave kryesore për zhvillim të shpejtë të
NVM‐ve është caktuar edhe qasja e kufizuar në financa. Barriera e tretë është sundimi i
pamjaftueshëm i ligjit, i cili ka ndikim te të gjithë qytetarët e Kosovës.
Që nga viti 2008, janë bërë një numër i të arriturave kyçe të cilat kanë rezultuar në disa
përmirësim të mjedisit të biznesit për NVM‐të në Kosovë. Në pesë vitet e fundit (që
nga koha kur Kosova në shkurt të vitit 2008 shpalli pavarësinë) është bërë një reformë e
madhe tatimore dhe është bërë riorganizimi i arkëtimit të TVSH‐së përmes arkave
fiskale, përkundër kundërshtimit të disa shoqatave të biznesit
Sipas Administratës Tatimore të Republikës së Kosovës (ATK-së), deri në shtator të vitit 2010
numri i bizneseve të cilat janë pajisur me numër fiskal është 61.114, prej tyre 55.193 janë dhënë
për biznese ndërsa 5.921 për persona fizik. Deri në shtator të vitit 2010 janë fiskalizuar 4.045
tatimpagues (B-MVM) me gjithsej 5.538 pajisje elektronike fiskale.
Në bazë të hulumtimeve periodike që i bënë Agjencia për Mbështetje të Ndërmarrjeve
të Vogla dhe të Mesme, si dhe në bazë të hulumtimeve që i kanë bërë institucionet tjera
si ato vendore ashtu edhe ndërkombëtare, gjithashtu dhe në bazë të hulumtimit tim
personal ekziston një pajtueshmëri e gjerë mes të gjithëve, se barrierat janë të shumta
dhe të natyrave të ndryshme. Agjencia për Mbështetje të ndërmarrjeve të vogla dhe të
mesme, për një kohë të gjatë ka arrit që të sistemojë dhe adresojë barrierat kryesore të
cilat për vite të tëra adresohen nga sektori i NVM-ve në Kosovë, nga përfaqësues të
biznesit dhe autoritete publike shkencore, akademike dhepolitike.
Më poshtë po sjellim një gamë të gjerë të këtyre barrierave të cilat duhet prioritetizuar
me rastin e zgjidhjes së tyre: faktorët makroekonomik, mungesa e energjisë elektrike,
kamatat e larta, taksat dhe tatimet e larta, situatat ekonomike në përgjithësi, konkurrenca
jo lojale, infrastruktura, sundimi i Ligjit, doganat, qasja në Financa etj.
Treguesit makroekonomikë sugjerojnë se ekonomia e Kosovës gjatë vitit 2010 ka shënuar ecuri
pozitive. Më saktësisht, gjatë vitit 2010, ekonomia e Kosovës është vlerësuar të ketë shënuar
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një rritje vjetore prej 4.0% krahasuar me vitin 2009, e cila vjen si rrjedhojë e rritjes se kërkesës
së jashtme e po ashtu edhe asaj të brendshme.
Duke u bazuar në të dhënat e importit dhe të kreditimit nga ana e sektorit financiar, investimet
private janë vlerësuar të kenë rënë me 0.9%. Përkundër kësaj, kontributi i sektorit publik në
kërkesën agregate ka vazhduar te jetë pozitiv.
Kriza ndërkombëtare ekonomike dhe financiare ka pasur ndikim të kufizuar edhe në ekonominë e Kosovës. Ndikimi më i madh ka qenë rënia e remitancave dhe rënia e kërkesës së jashtme
dhe çmimeve për eksportet kryesore të Kosovës.
Barrierat dhe pengesat me të cilat përballen bizneset gjatë zhvillimit të aktivitetit të tyre ditore
përbëjnë aspekte të ndryshme dhe janë të lloj-llojshme. Ndër vështirësitë më të shpeshta me të
cilat ballafaqohen bizneset në aktivitetin e tyre ditore operacionale është rryma elektrike. Një
nga kushtet esenciale për funksionimin normal të NVM-ve është furnizimi i bollshëm me
energji elektrike. Mungesa e furnizimit me energji elektrike ka penguar në masë të madhe
konkurrencën e ekonomisë kosovare. Pothuajse të gjitha anketat e bëra me biznese kanë
identifikuar furnizimin e pasigurt të energjisë elektrike si njërën prej pengesave kryesore në
zhvillimin e tyre.
Kamatat e larta mund të vlerësohen që janë njëra ndër barrierat që çojnë në vështirësi të mëdha
dhe të cilat mund të jenë si faktorë kontribues në falimentimin apo krijimin e vështirësive të
shumë ndërmarrjeve, qofshin ato të mesme, të vogla apo edhe të mëdha. Nga institucionet
kreditore bankat komerciale që veprojnë në Kosovë vazhdojnë të operojnë me kamata të
kredive tejet të larta edhe për kundër fitimit të lartë që disa nga to e realizojnë brenda vitit, ato
prapëseprapë nuk i ulin kamatat. Duke pasur parasysh ndikimin e infrastrukturës në lehtësimin
e punës së NVM-ve para tre viteve në fushën etransportit rrugor ka filluar dhe është duke u
realizuar sipas dinamikës së paraparë, një nga projektet më të rëndësishme nacionale R7, me
aspirata për t’iu bashkuar rrjetitregjional të rrugëve. Përveç kësaj është punuar në përmirësimin
e përgjithshëm tëinfrastrukturës rrugore dhe mirëmbajtjes së asaj ekzistuese. Ndërkaq, si
rezultat i politikave liberale të Qeverisë së Kosovës për hyrje të kompanive ajrore në treg gjatë
periudhës janar - dhjetor 2010, qarkullimi i udhëtarëve në Aeroportin Ndërkombëtar të
Prishtinës “Adem Jashari” është rritur për 9.5 % krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të
kaluar.
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Një pengesë e madhe në rritjen e të hyrave të buxhetit është përhapja e ekonomisë Joformale.
Republikës së Kosovës i nevojitet një sistem financiar i besueshëm si dhe një ekonomi tregu e
qëndrueshme dhe funksionale. Për këtë arsye është e rëndësishme që të gjenden metoda
efektive për të parandaluar ekonominë joformale. Republika e Kosovës aktualisht ballafaqohet
me shumë sfida ekonomike. Ajo ka shkallën më të lartë të papunësisë dhe varfërisë në rajon.
Autorë dhe publikime të ndryshëm kanë përllogaritur se ekonomia joformale e Kosovës vlerësohet të jetë në mes të 40% - 60%, duke përdorë tregues sikurse janë numri i të punësuarve në
ekonominë formale dhe joformale, numri i ndërmarrjeve të cilat punojnë në lëmin formal dhe
joformal si dhe shifrat krahasuese të shteteve tjera.
Parandalimi i ekonomisë joformale, korrupsionit dhe formave tjera të ekonomisë së zezë dhe
të hirtë, janë pjesë themelore e prioriteteve të politikave qeveritare.
Rregullativa ligjore është po ashtu një komponent i rëndësishëm që ka ndikim të madh në
stabilitetin e punës së NVM dhe në përpilimin e kornizave juridike në bazë të të cilave duhet të
veprojnë ato.
Shfrytëzimi i gjykatave për zgjidhjen e kontesteve pronësore mbetet i pazhvilluar në përgjithësi
sundimi i pamjaftueshëm i ligjit është duke penguar zhvillimin ekonomik. Sistemi ligjor i Kosovës është një sistem i ndërlikuar me shumë pasiguri gjë që i mban investitorët larg Kosovës.
Financimi i NVM zhvillohet kryesisht nga Bankat komerciale, institucionet mikrofinanciare,
grandet e donatorëve si edhe burimet vetanake (familjare). Financimi i NVM paraqet një ndër
sfidat që sot ballafaqohen NVM-të. Udhëheqësit e ndërmarrjeve synojnë të zvogëlojë rreziqet
të cilat vijnë nga qasja nëburimet e financimit. Ekzistojnë tri forma kryesore të financimit:
financimi fillestare, financimi vijues, financimi zhvillimorë i ndërmarrësit.
• Financimi fillestare-duhet të sigurohet një sasi e mjaftueshme e kapitalit fillestar për themelimin dhe fillimin e punës së ndërmarrjes, pra që të siguron burimet afatgjate për financimin
e investimeve fillestare në mjetet afatgjate dhe më mjetet e përhershme.
• Financimi vijues- duhet të sigurohet një sasi e mjaftueshme e burimeve afatshkurtra për
financimin e nevojave të përditshme afatshkurtra të ndërmarrjes, gjë që nënkupton financimin
e mjeteve të nevojshme për mbështetjen e afarizmit cilësorë dhe për ruajtjen e likuiditetit të
ndërmarrjes.
• Financimi zhvillimor i ndërmarrësit- duhet të sigurohet një sasi e mjaftueshme të burimeve
shtesë afatgjate për financimin e investimeve të reja, pra për zhvillim dhe rritje.
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Kosova si një vend në tranzicion po përbadhet me një dukuri të këqe që po thuajse e prek çdo
vend në tranzicion, kjo dukuri është e përhapur në çdo institucion publikë e këtu e kemi për
qëllim korrupsionin ku edhe në pyetjen shtruar bizneseve lidhur me atë se sa mendojnë që kjo
dukuri është pëngesë në mos-zhvillimin e bizneseve ata kanë dhënë pergjegje shqetësues ku
33.7% korrupsionin e konsiderojnë si pengesë të madhe në zhvillimin bizneseve, ndërsa 23.6%
e konsiderojnë pengesë të madhe qe dëshmon që është mjaftë shqetësuese ku shprehet me njeë
mesatare 2.59, përderisa korrupsionin e konsderonin si pengesë e madhe në vlerën prej 33.7%,
evazionin fiskal në këtë kontekst e në vlerën prej 23.6% që dëshmon që këtë dukuri nuk e
vlerësojnë sikurse korrupsionin por ma shumë respodent e vlerësojnë si pengesë e madhe ku në
këtë rast 28.1% e shohin si të tillë, por përderisa evazionin fiskal nuk e shohin pengesë vetë
3.5%, korrupsionin e konsiderojnë të tillë vetëm 1.5%, dhe shprehet në një mesatare prej 2.83.
Në pengesë mjaftë shqetsuesë është vrejtur tek konkurrenca e ashpëer ku 51.3% e shohin këtë
si pengesë shumë të madhe dhe 19.6% si pengesë e madhe çka dëshmonë se kjo barrier është
parë si pengesë shumë e madhë në zhvillimin e NVM-ve, çka është normale në një ekonomi
tregu, por është interesante se 10.2% nuke e shohin pengesë. Një barrier e cila i ngullfat bizneset
vlerësohet edhe ekonomia informale, ku edhe udhëheqësit e bizneseve kosovare e shohin si të
tillë, ku 37.4% këtë barrierë e përceptojnë si pengesë shumë të madhe dhe 20.7% e shohin si
pengesë të madhe që shprehë një përqindje mjaftë të lartë por për dallim nga barrierat e
diskutuara ma lartë një përqindje mjaftë solide këtë barrierë nuk e shohin si pengese madje
16.2% e respodentëve. Në një vend si Kosova me nje papunësi prej mbi 40% janë të shprehura
edhe vjedhjet e ndryshme mirpo bizneset nuk e shohin si barrierë që ndikon në rritje e NVMve, si pengesë të madhe e shohin që është 22.7% që është e përafët me ata që e shohin si pengesë
të madhe por 26.6% nuk e shohin si pengesë dhe paraqitet me një mesatare prej 3.05. Kosova
edhe pse një vend në tranzicion konsiderohet me një stabilitet politikë stabilë këtë e deshmon
edhe hulumtimi ku këtë e shohin si barrierë shumë të madhëvtëm 16.2% ndërsa 30.2% nuk e
shohin si pengesë,njëbarrier që bizneset kosovare janë ballafaquar qysh prej përfundimit të
luftës është reduktimet e energjisë elektrike, ku kjo barrierë edhe në hulumtimin që kemi
realizuar paraqitet ende si shqetësim 26.6% e shohin si pengesë shumë të madhe, por furnizimi
me energji elektrike është përmisuar dukshëm në vitete e fundit për këtë 23.1% suk e shohin
pengesë por shqetësues mbetet çmimi i lartë i këtijë produkti ku Kosova edhe pse zë vendin e
parë në Europë për rezervat e linitit që është lënd e parë për prodhimin e energjsë elektrike.
Pamundësia për financim vetanak shumica dërmuese e biznisëmenve detyrohen të shikojnë
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mundësi altenative të financimit të bizneseve të tyre por çasja në kredi nuk ësshtë edhe aq e
lehtë në anën tjeter Kosova ka kamatat ma të larta në regjon çka ndikon direkt në performancen
e bizneseve, nga hulumtimi shihet që 22.1% e konsiderojnë çasjen në kredi si pengesë shumë
të madhe që është përqindje ma e vogël se sa e atyre që e shohin si jo pengesë përkatësisht
24.1% e konsiderojnë të tillë.
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7. REKOMANDIMET
Aktterët e politikave duhet të luajë rol më aktiv në krijimin e një ambieentimisor për
Investimet Jashtme Direkte (IJD)-të në Kosovë duke krijuar praktika të mira dhe
koordinuar përpjekjet për adresimin e këtyre çështjeve:
1. Praktika ne përvojat ndërkombëtare duket të shërbejnë si bazë për krijimin e një
rrethine investive më miqsore.Për ta bërë këtë me sukses.Qeveria e Repuplikës së
Kosovës duhet të përqendrohet në aktivitetet si vijonë:
-

Përmirësimin sistematik të stabilitetit politik dhe gjendja e sigurisë;

-

Rritjen e vetëdijësimit të komunitetit të biznesit dhe opinionit publik se sa i
rëndësishëm është roli i sektorit privat në promovimin e progresit ekonomik dhe
krijimin e ekonomisë së tregut;

-

Mbrojtjen e konkurrencës lojale duke reduktuar evazionin fiskal dhe
intensifikimin e vazhdimësisë së masave sistematike kundër korrupcionit;

-

Lehtësitë për eksport përmes krijimit të indentitetit tregtar të Republikës së
Kosovës dhe nënshkrimi i marrëveshjeve me vendet fqinje dhe vendet tjera për t,i
eliminuar pengesat administrative, si psh. Njohja e çertifikatës së origjinës
Kosovare dhe respektimi i parimit të reciprocitetit në marrëdhëniet tregtare;

-

Ndërmarrjen e të gjitha masave për t,i përmbushur standardet dhe kriteret që
kërkohen nga Marrëveshja për investimet në kuadër të Paktit të Stabilitetit me
qëllim që të ndërtohet një kornizë stabile ,transparente dhe e unjësuar për
investime në sektorin privat;

-

Promovimi i programit të privatizimit të invesitoret potencial, zhvillimi dhe
publikimi i referencave udhëzuese mbi procedurat e politikës operative dhe
ndërtimi i praktikave transparente që lidhen me implementimin e Rregullores mbi
AKM-në e cila do ti inkurajonte ivestitorët e vendit dhe të huaj;

-

Kompletimi i kornizës ligjore duke aprovuar ligjet dhe rregulloret që janë në
pritje
për Privatizimin/Ligji mbi Shfrytëzimin Afat-gjatë të Tokës, Ligji mbi
Hipotekën,
Ligji mbi Bankrotimin, Ligji mbi Mbrojtjen e Konkurrencës, Ligji mbi Tregtinë
eJashtme, Ligji mbi Tregun Financiar dhe Bursën dhe, Ligji mbi të Drejtat
Pronësore. Ligjet në të cilat janë bërë plotësimet e duhura duhet të fillojnë të
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implementohen dhe fuqizohen juridikisht, dhe me anë të kësaj të forcohet
rregullative ligjore;
2. Masat në kuadër të politikave duhet të drejtohen kah krijimi i një sistemi bankar
efikas i cili do të ofronte:
-

Nxitje më të mëdha dhe norma më të mira të kamatës për kursimet në formë të
depozitave afatgjate,që do të mundësonin dhënien e kredive afatgjata

-

Rritjen e mëtejme të konkurrenceës dhe futjen në përdorim të instrumenteve
garantuese për të stimuluar norma më të ulta të kamatës për kreditë Investive.

3. Krijimi i sistemit për kontakte institucionale me Diasporën Kosovare, dhe
shmangjen efragmentimitqëmundtë vie si rezultat i
interesavetëbazuaranëorganiziminpolitik, pornëfavortëformaveorganizative me
attributet Kosovare dheKomunaleqëkanëpërqëllimmobilizimin e
kapitalitfinanciardhenjrëzorpërinvestimenëKosovë. Tëelaborohetkoncepti i
fondeveinvestive me kapitaltëDiasporësdhepromovimi i tyre si
gjeneratoriinvestimevepotenciale. Kjomundtërealizohetnëbashkëpunim me
qeveritëdhebankatevendeve korresponduese;
4. Tëinkurajohenakterët e ndryshëmnëpromovimin e IJD me
qëllimqëtëkrijohetnjëtrupkoordinuesnëniveltëQeverisë ose
Ministrisësëcaktuarnëfunsiontëaktivitetvepromovuesemëtëqëndrueshmetëdrejtua
rakahpromovimi i Kosovës si destinacioninvestues. Është e
nevojshmetëarrihetnjëkoordinimdheefektemëtëmëdhanëaktivitetet e
ndryshmeqëjanëprezentuarnëkapitullintëkëtijraporti. Gjithashtu, duhet të merret
parasysh themelimi i Agjencisë për promovimin e IJD;
5. Zhvillimi i sistemit informativ dhe statistikave adekuate mbi rrjedhën dhe
analizën etrendeve të IJD, do të ishte njëra prej aktiviteteve të rendësishme të
Qeverisë, e sidomos eEntit Statistikor të Kosovës.
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